
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Mạnh Cường

**Lớp:** KHMT01 – K15

**Sinh viên thực hiện:** Hà Tuấn Anh

**Mã sinh viên:** 2020607487

***Hà Nội, 2024***

**MỤC LỤC**

[MỤC LỤC 1](#_Toc166953624)

[MỤC LỤC HÌNH ẢNH 3](#_Toc166953625)

[MỤC LỤC BẢNG BIỂU 6](#_Toc166953626)

[LỜI CẢM ƠN 7](#_Toc166953627)

[LỜI MỞ ĐẦU 8](#_Toc166953628)

[CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 10](#_Toc166953629)

[1.1 Tổng quan về trí tuệ nhân tạo 10](#_Toc166953630)

[1.1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì 10](#_Toc166953631)

[1.1.2 Các loại trí tuệ nhân tạo 10](#_Toc166953632)

[1.1.3 Lợi ích và mặt trái của trí tuệ nhân tạo 12](#_Toc166953633)

[1.1.4 Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo 14](#_Toc166953634)

[1.2 Tổng quan về phân tích dữ liệu 16](#_Toc166953635)

[1.2.1 Phân tích dữ liệu là gì 16](#_Toc166953636)

[1.2.2 Quy trình phân tích dữ liệu 17](#_Toc166953637)

[1.3 Tổng quan về bài toán dự báo 18](#_Toc166953638)

[1.3.1 Lịch sử bài toán dự báo 18](#_Toc166953639)

[1.3.2 Tình hình phát triển của bài toán dự báo ở Việt Nam 20](#_Toc166953640)

[1.3.3 Tình hình phát triển của bài toán dự báo ở thế giới 21](#_Toc166953641)

[CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ TẢ VÀ DỰ BÁO 23](#_Toc166953642)

[2.1 Giới thiệu tổng quan chương 2 23](#_Toc166953643)

[2.2 Phương pháp phân tích mô tả 24](#_Toc166953644)

[2.2.1 Phân tích mô tả 24](#_Toc166953645)

[2.2.2 Phương pháp phân tích trên từng biến 25](#_Toc166953646)

[2.2.3 Phương pháp phân tích trên nhiều biến 26](#_Toc166953647)

[2.3 Phương pháp phân tích dự báo 27](#_Toc166953648)

[2.3.1 Tổng quan về phân tích hồi quy 27](#_Toc166953649)

[2.3.2 Các phương pháp phân tích hồi quy 28](#_Toc166953650)

[2.3.3 Tổng quan về phân tích phân loại 30](#_Toc166953651)

[2.3.4 Các phương pháp phân tích phân loại 30](#_Toc166953652)

[2.4 Kết luận chương 2 43](#_Toc166953653)

[CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG CÔNG CỤ PYTHON 44](#_Toc166953654)

[3.1 Giới thiệu tổng quan chương 3 44](#_Toc166953655)

[3.2 Phân tích mô tả bằng python 44](#_Toc166953656)

[3.2.1 Phân tích thống kê mô tả bằng python 44](#_Toc166953657)

[3.2.2 Trực quan hóa dữ liệu bằng python 48](#_Toc166953658)

[3.3 Phân tích dự báo bằng python 52](#_Toc166953659)

[CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 58](#_Toc166953660)

[4.1 Giới thiệu tổng quan chương 4 58](#_Toc166953661)

[4.2 Giới thiệu framework sử dụng 58](#_Toc166953662)

[4.3 Phân tích thiết kế hệ thống 61](#_Toc166953663)

[4.3.1 Biểu đồ use case tổng quát 61](#_Toc166953664)

[4.3.2 Mô tả chi tiết use case 61](#_Toc166953665)

[4.3.3 Phân tích các use case 83](#_Toc166953666)

[4.4 Thiết kế giao diện hệ thống 98](#_Toc166953667)

[4.5 Các chức năng của hệ thống 101](#_Toc166953668)

[KẾT LUẬN 115](#_Toc166953669)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 116](#_Toc166953670)

# MỤC LỤC HÌNH ẢNH

[Hình 1.1: Quy trình phân tích dữ liệu 17](#_Toc167050963)

[Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát chương 2 23](#_Toc167050964)

[Hình 2.2: Thuật toán máy hỗ trợ vec-tơ ( SVM). 32](#_Toc167050965)

[Hình 2.3: Thuật toán SVM tuyến tính. 34](#_Toc167050966)

[Hình 2.4: Mô hình cây quyết định. 35](#_Toc167050967)

[Hình 2.5: Hai phương pháp xác định độ thành công. 37](#_Toc167050968)

[Hình 2.6: Hàm Entropy. 38](#_Toc167050969)

[Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát chương 3. 44](#_Toc167050970)

[Hình 3.2: Dữ liệu về tập Stock.csv. 45](#_Toc167050971)

[Hình 3.3: Tra cứu thông tin của tập dữ liệu. 46](#_Toc167050972)

[Hình 3.4: Thống kê mô tả về tập dữ liệu. 47](#_Toc167050973)

[Hình 3.5: Thống kê mô tả về tập dữ liệu bằng câu lệnh độc lập. 47](#_Toc167050974)

[Hình 3.6: Trực quan hóa với biểu đồ đường. 48](#_Toc167050975)

[Hình 3.7: Trực quan hóa với biểu đồ cột. 49](#_Toc167050976)

[Hình 3.8: Trực quan hóa với biểu đồ hộp. 50](#_Toc167050977)

[Hình 3.9: Trực quan hóa với biểu đồ scatter. 51](#_Toc167050978)

[Hình 3.10: Trực quan hóa với biểu đồ heatmap. 52](#_Toc167050979)

[Hình 3.11: Tiền xử lý dữ liệu trước khi chia. 53](#_Toc167050980)

[Hình 3.12: Chia dữ liệu. 54](#_Toc167050981)

[Hình 3.13: Chuẩn hóa dữ liệu. 54](#_Toc167050982)

[Hình 3.14: Huấn luyện mô hình. 55](#_Toc167050983)

[Hình 3.15: Đánh giá mô hình. 56](#_Toc167050984)

[Hình 3.16: Dự đoán trên tập dữ liệu mới. 57](#_Toc167050985)

[Hình 4.1: Sơ đồ tổng quát chương 4 58](#_Toc167050986)

[Hình 4.2: Logo streamlit. 59](#_Toc167050987)

[Hình 4.3: Biểu đồ use case tổng quát. 61](#_Toc167050988)

[Hình 4.4: Biểu đồ trình tự use case tải dữ liệu lên. 83](#_Toc167050989)

[Hình 4.5: Biểu đồ lớp phân tích use case tải dữ liệu lên. 84](#_Toc167050990)

[Hình 4.6: Biểu đồ trình tự xem hướng dẫn sử dụng. 84](#_Toc167050991)

[Hình 4.7: Use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm. 85](#_Toc167050992)

[Hình 4.8: Biểu đồ trình tự use case phân tích đơn biến. 85](#_Toc167050993)

[Hình 4.9: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích đơn biến. 86](#_Toc167050994)

[Hình 4.10: Biểu đồ trình tự use case phân tích đa biến. 86](#_Toc167050995)

[Hình 4.11: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích đa biến. 87](#_Toc167050996)

[Hình 4.12: Biểu đồ trình tự use case trực quan hóa dữ liệu. 87](#_Toc167050997)

[Hình 4.13: Biểu đồ lớp phân tích use case trực quan hóa dữ liệu. 88](#_Toc167050998)

[Hình 4.14: Biểu đồ trình tự use case phân tích dự báo. 88](#_Toc167050999)

[Hình 4.15: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích dự báo. 89](#_Toc167051000)

[Hình 4.16: Biểu đồ trình tự use case xử lý khuyết. 89](#_Toc167051001)

[Hình 4.17: Biểu đồ lớp phân tích use case xử lý khuyết. 90](#_Toc167051002)

[Hình 4.18: Biểu đồ trình tự use case xử lý ngoại lai. 90](#_Toc167051003)

[Hình 4.19: Biểu đồ lớp phân tích use case xử lý ngoại lai. 91](#_Toc167051004)

[Hình 4.20: Biểu đồ trình tự use case mã hóa dữ liệu. 91](#_Toc167051005)

[Hình 4.21: Biểu đồ lớp phân tích use case mã hóa dữ liệu. 92](#_Toc167051006)

[Hình 4.22: Biểu đồ trình tự use case nối dữ liệu. 92](#_Toc167051007)

[Hình 4.23: Biểu đồ lớp phân tích use case nối dữ liệu. 93](#_Toc167051008)

[Hình 4.24: Biểu đồ trình tự use case chọn tập X-Y. 93](#_Toc167051009)

[Hình 4.25: Biểu đồ lớp phân tích use case chọn tập X-Y. 94](#_Toc167051010)

[Hình 4.26: Biểu đồ trình tự use case chuẩn hóa dữ liệu. 94](#_Toc167051011)

[Hình 4.27: Biểu đồ lớp phân tích use case chuẩn hóa dữ liệu. 95](#_Toc167051012)

[Hình 4.28: Biểu đồ trình tự use case chọn mô hình. 95](#_Toc167051013)

[Hình 4.29: Biểu đồ lớp phân tích use case chọn mô hình 96](#_Toc167051014)

[Hình 4.30: Biểu đồ trình tự use case dự đoán dữ liệu. 96](#_Toc167051015)

[Hình 4.31: Biểu đồ lớp phân tích use case dự đoán dữ liệu 97](#_Toc167051016)

[Hình 4.32: Biểu đồ trình tự use case lịch sử dự báo. 97](#_Toc167051017)

[Hình 4.33: Biểu đồ lớp phân tích use case lịch sử dự báo. 98](#_Toc167051018)

[Hình 4.34: Giao diện trang chủ của ứng dụng. 98](#_Toc167051019)

[Hình 4.35: Giao diện trang chủ của ứng dụng khí đã upload dữ liệu. 99](#_Toc167051020)

[Hình 4.36: Giao diện của tính năng phân tích mô tả. 99](#_Toc167051021)

[Hình 4.37: Giao diện của tính năng phân tích dự báo. 100](#_Toc167051022)

[Hình 4.38: Dữ liệu lịch sử dự báo. 101](#_Toc167051023)

[Hình 4.39: Chức năng upload dữ liệu 102](#_Toc167051024)

[Hình 4.40: Source code optine menu 103](#_Toc167051025)

[Hình 4.41: Chức năng upload dữ liệu. 103](#_Toc167051026)

[Hình 4.42: Source code chức năng upload dữ liệu. 104](#_Toc167051027)

[Hình 4.43: Chức năng phân tích mô tả đơn biến. 105](#_Toc167051028)

[Hình 4.44: Source code chức năng phân tích mô tả đơn biến. 105](#_Toc167051029)

[Hình 4.45: Chức năng phân tích mô tả đa biến. 106](#_Toc167051030)

[Hình 4.46: Source code chức năng phân tích mô tả đa biến. 107](#_Toc167051031)

[Hình 4.47: Chức năng trực quan hóa dữ liệu. 108](#_Toc167051032)

[Hình 4.48: Source code chức năng trực quan hóa dữ liệu. 109](#_Toc167051033)

[Hình 4.49: Chức năng tiền xử lý dữ liệu. 110](#_Toc167051034)

[Hình 4.50: Chức năng huấn luyện mô hình. 111](#_Toc167051035)

[Hình 4.51: Source code chức năng huấn luyện mô hình. 111](#_Toc167051036)

[Hình 4.52: Dự báo trên tập dữ liệu mới. 112](#_Toc167051037)

[Hình 4.53: Lịch sử dự báo dữ liệu. 113](#_Toc167051038)

[Hình 4.54: Dữ liệu sau khi được lưu về máy. 114](#_Toc167051039)

# MỤC LỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 2.1: Bảng mô tả dữ liệu 36](#_Toc167051040)

[Bảng 4.1: Use Case tải dữ liệu lên 61](#_Toc167051041)

[Bảng 4.2: use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm. 63](#_Toc167051042)

[Bảng 4.3: use case phân tích mô tả đơn biến. 64](#_Toc167051043)

[Bảng 4.4: use case phân tích mô tả đa biến. 65](#_Toc167051044)

[Bảng 4.5: use case trực quan hóa dữ liệu. 67](#_Toc167051045)

[Bảng 4.6: use case phân tích dự báo. 68](#_Toc167051046)

[Bảng 4.7: use case xử lý giá trị khuyết. 69](#_Toc167051047)

[Bảng 4.8: use case xử lý ngoại lai. 71](#_Toc167051048)

[Bảng 4.9: use case mã hóa dữ liệu. 73](#_Toc167051049)

[Bảng 4.10: use case nối dữ liệu. 74](#_Toc167051050)

[Bảng 4.11: use case chọn tập X và Y. 76](#_Toc167051051)

[Bảng 4.12: use case chuẩn hóa dữ liệu. 77](#_Toc167051052)

[Bảng 4.13: use case chọn mô hình. 79](#_Toc167051053)

[Bảng 4.14: use case dự đoán dữ liệu mới. 80](#_Toc167051054)

[Bảng 4.15: use case lịch sử dự báo. 82](#_Toc167051055)

# LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, nhà trường và bạn bè đã quan tâm và động viên chúng em trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm và sự hỗ trợ của quý thầy cô không chỉ là nguồn động lực mà còn là một phần quan trọng trong việc xác định hướng đi và hoàn thiện đề tài của em.

Cá nhân em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến thầy TS. Nguyễn Mạnh Cường vì sự tận tâm và sự chỉ bảo tận tình trong quá trình hướng dẫn em. Những kiến thức mà thầy đã truyền đạt và những gợi ý quý báu đã giúp chúng em hiểu sâu hơn về phân tích và dự báo dữ liệu và áp dụng nó vào đề tài: “Xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo”. Sự kiên nhẫn và sự đồng hành của thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Bản thân em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ và hỗ trợ em trong quá trình nghiên cứu này. Những đóng góp, ý kiến và sự hỗ trợ của các bạn đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của báo cáo này.

Cuối cùng, em xin kết thúc lời cảm ơn này bằng việc cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và trưởng thành hơn trong con đường nghiên cứu và học tập. Em sẽ luôn đặt lòng biết ơn và trân trọng những sự giúp đỡ mà em đã nhận được và sẽ cố gắng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. **Sinh Viên**

Hà Tuấn Anh

# LỜI MỞ ĐẦU

Bước vào thời kỳ đỉnh cao của công nghệ, trí tuệ nhân tạo đã không còn là một cụm từ quá xa lạ đối với mọi người. Trí tuệ nhân tạo hay gọi tắt là AI đã len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực như y tế, giáo dục, quân sự, nhà nước… AI là một bước đệm, là một sự thúc đẩy khiến con người đi nhanh và đi xa hơn nếu chúng ta biết sử dụng chúng đúng cách. AI cũng có nhiểu loại như Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics, … Nhưng có lẽ quen thuộc nhất với mọi người đó chính là Data và các ứng dụng như phân tích và dự báo.

Trong nhiều lĩnh vực, việc phân tích dữ liệu là vô cùng cần thiết bởi nó đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển sau này. Phân tích dữ liệu không chỉ là quá trình mô tả dữ liệu, mà còn là quá trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về các mẫu dữ liệu để đưa ra những quyết định thông minh và định hướng chiến lược. Việc áp dụng AI vào trong công việc và cuộc sống sẽ giúp con người ngày càng phát triển hơn.

Để có thể thực hiện việc phân tích dữ liệu, ta cần có những kiến thức cơ bản về việc phân tích. Tiếp đó là có được những mẫu dữ liệu cần phân tích để ta khai phá, tìm ra những giá trị và thông tin quý giá ẩn chứa trong chúng.

Sau khi thu thập dữ liệu, ta sẽ xác định dữ liệu đó phù hợp với các bài toán phân loại, hồi quy hay phân cụm, sau đó tiến hành các bước như tiền xử lý, chọn các mô hình phù hợp, đánh giá rồi đưa ra các dự báo dự theo một tập dữ liệu bất kỳ.

Phân tích dữ liệu có nhiều cách khác nhau để thực hiện, và có nhiều công cụ để hỗ trợ như Weka, Excel, PowerBI, …nhưng không phải ai cũng có những kiến thức về những công cụ này nên bước đầu sẽ khó có thể thích ứng trong việc sử dụng. Lấy những kiến thức nền tảng từ việc phân tích dữ liệu bằng Python và áp dụng AI vào việc phát triển sản phẩm, ‘Phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu và dự báo’ đã được tạo ra nhằm trợ giúp người dùng có thể tiếp cận việc phân tích những bộ dữ liệu đơn giản bằng công cụ trên cho các bài toán phân loại và hồi quy. Phần mềm sẽ giúp người dùng có được những bước tiền đề trên con người theo đuổi đam mê phân tích và dự đoán dữ liệu.

Để đảm bảo kết quả của đề tài nghiên cứu, bài báo cáo được chia thành các phần như sau:

**Chương 1: Tổng quan về phân tích dữ liệu**

Trình bày tổng quan về AI, phân tích dữ liệu và bài toán dự báo, đồng thời nêu ra tình hình nghiên cứu bài toán dự báo trong nước và ở nước ngoài.

**Chương 2: Các mô hình phân tích và dự báo**

Trình bày các phương pháp kỹ thuật, cụ thể là phương pháp phân tích mô tả, dự báo, phương pháp phân tích hồi quy, phân loại và các công cụ có thể thực hiện bài toán.

**Chương 3: Phân tích dữ liệu bằng công cụ Python**

Trình bày phần thực nghiệm và đánh giá của dự án thông qua đầy đủ các bước từ tiền xử lý dữ liệu cho tới phân tích mô tả & bài toán dự báo. Từ đó đưa ra được các đánh giá và đề xuất phù hợp để cải thiện kết quả của dự án trong tương lai bằng ngôn ngữ Python.

**Chương 4: Xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu**

Trình bày quy trình xây dựng phần mềm, nêu rõ các chức năng có trong phần mềm và tiến hành áp dụng phần mềm trên một số bộ dữ liệu đã thu thập được.

Tổng kết lại, ta thấy đây là một đề tài khá rộng bởi nó có thể bao gồm nhiều kiến thức về AI, dữ liệu cũng như thiết kế hệ thống. Do vậy, ta cần thời gian dài để có thể nhận xét và đánh giá sản phẩm. Ngoài ra, ta còn cần phải tìm ra những khó khăn mà phần mềm chưa thực hiện được và đề xuất ra giải pháp phát triển trong tương lai.

# TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

## Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

### Trí tuệ nhân tạo là gì

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi, … Công nghệ AI tạo ra máy móc và hệ thống thông minh thông qua việc sử dụng mô hình máy tính, kỹ thuật và công nghệ liên quan, giúp thực hiện các công việc yêu cầu trí thông minh của con người. Nhìn chung, đây là một ngành học rất rộng, bao gồm các yếu tố tâm lý học, khoa học máy tính và kỹ thuật. Một số ví dụ phổ biến về AI có thể kể đến ô tô tự lái, phần mềm dịch thuật tự động, trợ lý ảo trên điện thoại hay đối thủ ảo khi chơi trò chơi trên điện thoại.

### Các loại trí tuệ nhân tạo

Công nghệ AI được chia làm 4 loại chính:

**Loại 1**: **Công nghệ AI phản ứng**

Công nghệ AI phản ứng có khả năng phân tích những động thái khả thi nhất của chính mình và của đối thủ, từ đó, đưa ra được giải pháp tối ưu nhất. Một ví dụ là Deep Blue, chương trình tự động chơi cờ vua của IBM đã đánh bại kì thủ thế giới Garry Kasparov vào những năm 1990. Công nghệ AI của Deep Blue có thể xác định các nước cờ và dự đoán những bước đi tiếp theo. Nó không có ký ức và không thể sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ để tiếp tục huấn luyện trong tương lai.

**Loại 2**: **Công nghệ AI với bộ nhớ hạn chế**

Các hệ thống AI này có thể sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ để đưa ra các quyết định trong tương lai. Một số chức năng ra quyết định này có mặt trong các loại thiết bị không người lái như xe, máy bay drone hoặc tàu ngầm. Kết hợp các cảm biến môi trường xung quanh công nghệ AI này có thể dự đoán được tình huống và đưa ra những bước hành động tối ưu cho thiết bị. Sau đó chúng sẽ được sử dụng để đưa ra hành động trong bước tiếp theo.

**Loại 3**: **Công nghệ AI với lý thuyết trí tuệ nhân tạo**

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tiến xa, và lý thuyết trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng và công nghệ mới. Lý thuyết trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho việc hiểu và mô phỏng cách con người suy nghĩ, học và tương tác với môi trường xung quanh. Từ các phương pháp học máy và học sâu cho đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy, lý thuyết trí tuệ nhân tạo cung cấp khung nhìn và cơ sở cho việc phát triển các công nghệ AI tiên tiến. Bằng cách áp dụng các nguyên lý này, các nhà nghiên cứu và kỹ sư có thể xây dựng các hệ thống thông minh, có khả năng học và tự cải thiện một cách liên tục. Đồng thời, lý thuyết trí tuệ nhân tạo cũng giúp định hình các lĩnh vực như học tăng cường, nơi máy tính học từ trải nghiệm và phản hồi từ môi trường, mang lại tiềm năng đột phá trong việc tạo ra các hệ thống thông minh tự động và linh hoạt. Trong tương lai, sự kết hợp giữa công nghệ AI và lý thuyết trí tuệ nhân tạo hứa hẹn đem lại những tiến bộ to lớn, mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng mới và đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

**Loại 4**: **Công nghệ AI tự nhận thức**

Công nghệ AI tự nhận thức, còn được gọi là trí tuệ nhân tạo tự nhận thức hoặc trí tuệ nhân tạo cường, là một lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong trí tuệ nhân tạo (AI). Điểm chính của công nghệ này là khả năng của máy tính hoặc hệ thống thông minh để tự hiểu, tự học và tự cải thiện mà không cần sự can thiệp từ con người. Trong các hệ thống AI truyền thống, các mô hình và thuật toán được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dựa trên dữ liệu đầu vào và quy tắc được xác định trước. Tuy nhiên, trong công nghệ AI tự nhận thức, máy tính có khả năng tự thích nghi và cải thiện khả năng của mình thông qua quá trình học máy không giám sát hoặc học tăng cường. Mục tiêu của AI tự nhận thức là tạo ra các hệ thống thông minh có khả năng nhận biết môi trường, tương tác với nó một cách tự nhiên, tự động hoạt động và thậm chí có khả năng tư duy giống như con người. Điều này đòi hỏi sự phát triển của các phương pháp học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy và các lĩnh vực khác của trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hệ thống thông minh có khả năng học và tự cải thiện một cách liên tục.

### Lợi ích và mặt trái của trí tuệ nhân tạo

**Lợi ích của Trí thông minh nhân tạo**

Có thể nói các trí tuệ nhân tạo AI không chỉ đơn thuần là một phần mềm máy tính có tính logic mà chúng còn chứa đựng cả trí tuệ của con người. Chúng biết suy nghĩ, lập luận để giải quyết các vấn đề, có thể giao tiếp với con người. Chính vì những tính năng vượt trội này mà AI có lợi ích vô cùng lớn.

* Phát hiện và ngăn chặn các rủi ro

AI giúp con người dự báo trước các rủi ro và mối nguy hại tiềm ẩn và hạn chế các thiệt hại đem lại. Các rủi ro được AI nhận biết như: Thảm họa thiên nhiên, động đất, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh hay có mối nguy hại trong sản xuất kinh doanh.

* Hạn chế sử dụng sức lao động của con người

Nhờ quá trình học máy và tạo ra được các robot trong công nghiệp và đời sống. Con người sẽ không phải tốn nhiều sức lao động trong sản xuất, vận hành. Giờ đây, các máy móc robot sẽ thay con người làm việc đó.

* Xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ

Công nghệ AI sẽ giúp con người trên mọi Quốc gia có thể nói chuyện và hiểu nhau, thoải mái tiếp xúc. Có thêm nhiều cơ hội để học tập và làm việc trên khắp thế giới.

* Cá nhân hóa

Công nghệ AI sẽ đánh giá và thích ứng cũng như học hỏi đối tượng mà nó phục vụ. Từ đó, đưa ra phản ứng phù hợp nhất cho từng đối tượng riêng biệt.

**Mặt trái của công nghệ trí tuệ nhân tạo**

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho xã hội, nhưng cũng không thiếu những mặt trái cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Một trong những mối lo ngại lớn nhất là về vấn đề việc làm. AI có khả năng thay thế con người trong nhiều lĩnh vực công việc, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ tài chính, gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Nhiều người lao động sẽ phải đối mặt với việc mất đi nguồn thu nhập ổn định và khó có thể tìm được việc làm mới trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển.

Một mặt trái khác của AI là vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Hệ thống AI ngày càng trở nên phức tạp và được sử dụng để thu thập, phân tích khối lượng lớn dữ liệu cá nhân. Điều này đặt ra nguy cơ về việc dữ liệu bị lạm dụng hoặc rơi vào tay kẻ xấu, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng. Hơn nữa, AI có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm như tấn công mạng, lừa đảo qua mạng và phát tán thông tin sai lệch.

Ngoài ra, AI cũng đặt ra những thách thức về đạo đức và trách nhiệm. Các hệ thống AI, dù thông minh đến đâu, vẫn hoạt động dựa trên các thuật toán và dữ liệu mà con người cung cấp. Điều này có nghĩa là AI có thể kế thừa và khuếch đại những thành kiến và định kiến có sẵn trong dữ liệu. Việc này dẫn đến các quyết định không công bằng hoặc phân biệt đối xử trong các lĩnh vực như tuyển dụng, xét duyệt tín dụng và thậm chí là trong hệ thống tư pháp.

Mặt khác, sự phát triển của AI cũng đẩy mạnh cuộc đua công nghệ giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa các cường quốc kinh tế như Mỹ và Trung Quốc. Cuộc đua này không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ mà còn dẫn đến nguy cơ về an ninh và hòa bình toàn cầu nếu AI được sử dụng cho mục đích quân sự.

Cuối cùng, sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào AI có thể làm suy yếu khả năng tư duy và ra quyết định của con người. Khi các hệ thống AI đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, con người có thể trở nên thụ động và mất đi kỹ năng tự giải quyết vấn đề. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn đến toàn xã hội, làm giảm khả năng sáng tạo và ứng phó với những thách thức mới. Tóm lại, mặc dù trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều lợi ích vượt trội, chúng ta không thể bỏ qua những mặt trái tiềm ẩn của nó. Việc quản lý và phát triển AI cần phải được thực hiện một cách cân nhắc và có trách nhiệm, nhằm đảm bảo rằng công nghệ này phục vụ cho lợi ích của toàn nhân loại thay vì gây ra những hậu quả tiêu cực không mong muốn.

### Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

* Trong ngành y tế

Công nghệ AI làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành y tế. Có thể nói, y tế là lĩnh vực thiết thực nhất mà chúng ta quan tâm. Những ứng dụng của AI trong y học mang lại cho con người những giá trị đáng kinh ngạc. AI được sử dụng như một trợ lí chăm sóc sức khỏe cá nhân, chúng được sử dụng cho nghiên cứu và phân tích. Chúng có thể được sử dụng để lên lịch hẹn khám tại các cơ sở y tế, và điều quan trọng nhất chính là việc bệnh nhân được hỗ trợ 24/7. Bệnh nhân có thể dùng các app trên điện thoại chụp hình và điền các thông tin gửi lên một hệ thống trí tuệ nhân tạo và gần như tức thì kết quả chuẩn bệnh cũng như cách điều trị có thể được trả về. Hoặc một trong những ứng dụng nổi bật nhất của trí tuệ nhân tạo trong y tế chính là máy bay không người lái với tốc độ nhanh hơn xe chuyên dụng lên đến 40%, thích hợp sử dụng cho những trường hợp cứu hộ khẩn cấp tại những vị trí có địa hình hiểm trở.

* Trong ngành giáo dục

Việc vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các thao tác dạy và học, các trò chơi, phần mềm giáo dục giúp cải thiện và nâng cao trình độ học tập của con người. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục còn có khả năng theo dõi sự tiến bộ của học sinh để giáo viên có thể biết và điều chỉnh cách dạy học sao cho hợp lý.

* Trong ngành vận tải

Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong ngành vận tải thông qua những phương tiện giao thông vận tải tự lái, đặc biệt là ô tô đã đem lại những lợi ích kinh tế đáng kể nhờ khả năng cắt giảm chi phí và hạn chế những rủi ro tai nạn giao thông những vấn đề gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

* Trong ngành ngân hàng tài chính

Các ngân hàng, tổ chức tài chính đang xử dụng AI trong việc xử lí các hoạt động tài chính, tiền đầu tư và cổ phiếu, quản lí các tài sản khác nhau,… AI có thể vượt qua con người trong việc xử lí các giao dịch , giúp ngân hàng hỗ trợ khách hàng tốt hơn, cung cấp các giải pháp nhanh chóng hoặc nhận diện gương mặt của chủ tài khoản.

* Trong ngành dịch vụ

Công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng nắm bắt được những thông tin về các hoạt động sử dụng dịch vụ của khách hàng thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ. Điều này giúp ngành dịch vụ có thể hoạt động tốt hơn và mang lại những trải nghiệm thú vị, mới mẻ hơn cho người dùng. Chatbot chính là ví dụ điển hình cho ứng dụng này. Trong ngành truyền thông Đối với ngành truyền thông, trí tuệ nhân tạo AI ra đời đã mang lại sự thay đổi lớn cho ngành trong việc tiếp cận các mục tiêu, đối tượng khách hàng tiềm năng. Dựa trên việc phân tích về nhân khẩu học, thói quen hoạt động trực tuyến hay những nội dung quảng cáo khách hàng hay xem để điều chỉnh thời gian và không gian cung cấp quảng cáo sao cho phù hợp.

* Trong ngành sản xuất

Nhà máy FANUC, Nhật bản là một trong những điển hình của việc ứng dụng AI vào trong sản xuất và sử dụng robot để sản xuất robot sản xuất ra 5000 robot mỗi tháng, sở hữu một trong những dây chuyền sản xuất vô cùng hiện đại của thế giới, dây chuyền tạo ra những thiết bị giúp chế tạo nhiều nhiều sản phẩm, từ ô tô cho đến điện thoại iPhone. Ở FANUC các robot tự xây dựng, giám sát và kiểm tra lẫn nhau. Trên thực tế, trí tuệ nhân tạo đã đưa chúng ta vào một chiều hướng mới vượt ra ngoài các bức tường của nhà máy FANUC. Robot đã chiếm lĩnh và tạo nên nhà máy thông minh một thời gian, robot ngày nay không còn thực hiện các nhiệm vụ cơ học, đơn điệu. Họ là những người tham gia thông minh trong Công nghiệp 4.0: cốt lõi là sự liên kết của nhà máy thực tế với thực tế ảo.

## Tổng quan về phân tích dữ liệu

### Phân tích dữ liệu là gì


Phân tích dữ liệu là một môn học tập trung vào việc rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu.

Phân tích dữ liệu là quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích, đưa ra kết luận và hỗ trợ việc ra quyết định.

Phân tích dữ liệu được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề, bao gồm khoa học dữ liệu, kinh doanh, tài chính, y tế, marketing, hành chính công, và nhiều lĩnh vực khác. Qua việc phân tích dữ liệu, người ta có thể tìm ra xu hướng, mẫu số, tương quan và những thông tin quan trọng khác từ dữ liệu, từ đó hỗ trợ quyết định và lập kế hoạch trong các hoạt động kinh doanh và nghiên cứu.

Các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu có thể bao gồm việc sử dụng các thuật toán thống kê, khai phá dữ liệu, học máy (machine learning), trực quan hóa dữ liệu, mô hình hóa, và các phương pháp khác để tạo ra thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu thu thập được.

### Quy trình phân tích dữ liệu

****

Hình 1.1: Quy trình phân tích dữ liệu

Quy trình phân tích dữ liệu thường bao gồm các bước chính:

**Xác định mục tiêu và thu thập dữ liệu:**

* **Xác định mục tiêu:** là những kết quả cụ thể mà ta muốn đạt được thông qua việc xử lý và phân tích dữ liệu. Mục tiêu này xác định hướng đi và phạm vi của quá trình phân tích, giúp ta tập trung vào việc thu thập thông tin quan trọng và thực hiện các phân để đáp ứng các yêu cầu hoặc nhu cầu cụ thể.
* **Thu thập dữ liệu:** là thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, tệp tin, trang web, thiết bị cảm biến, và nhiều nguồn khác. Dữ liệu có thể là số liệu, văn bản, hình ảnh, hoặc âm thanh.

**Tiền xử lý dữ liệu:** Dữ liệu thường không hoàn hảo và có thể chứa nhiễu, dữ liệu bị thiếu, hoặc không chính xác. Tiền xử lý dữ liệu bao gồm việc tóm lược dữ liệu, làm sạch dữ liệu, tích hợp dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, rút gọn dữ liệu và rời rạc hóa dữ liệu để chuẩn bị cho bước phân tích.

**Phân tích dữ liệu:** Bước quan trọng này dựa vào kiến thức và kỹ thuật phân tích để tìm ra mối liên hệ và thông tin ẩn sau dữ liệu. Phân tích dữ liệu có thể sử dụng các phương pháp phân tích mô tả, phân tích hồi quy, phân tích sự khác biệt, thống kê, machine learning, data mining, và nhiều kỹ thuật khác.

**Kết luận và dự đoán:** Dựa trên phân tích và thông tin từ dữ liệu, chúng ta có thể rút ra kết luận, hiểu rõ hơn về tình hình, và thậm chí đưa ra dự đoán cho tương lai.

## Tổng quan về bài toán dự báo

### Lịch sử bài toán dự báo

Bài toán dự báo có một lịch sử lâu đời và đã phát triển qua nhiều giai đoạn. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về lịch sử hình thành của bài toán dự báo:

- Thời kỳ tiền Công nghiệp (Trước thế kỷ 18): Trong giai đoạn này, con người thường dự báo dựa trên kinh nghiệm và tri thức truyền đạt qua thế hệ. Dự báo chủ yếu dựa trên sự quan sát của thiên văn học, thời tiết, và các hiện tượng tự nhiên.

- Cách mạng Công nghiệp và thống kê (Thế kỷ 18 - 19): Trong thời kỳ này, việc sử dụng số liệu và thống kê để dự báo đã trở nên phổ biến hơn. Những ý tưởng về xác suất và phân phối bắt đầu được áp dụng vào việc dự báo.

- Thế kỷ 20 và Kỹ thuật số hoá: Sự phát triển của máy tính và kỹ thuật số hoá đã mở ra những cơ hội mới trong việc dự báo. Các phương pháp thống kê, mô hình hóa toán học, và kỹ thuật machine learning bắt đầu được sử dụng rộng rãi để dự báo trong nhiều lĩnh vực.

- Thống kê Bayes và Kỹ thuật Machine learning (Thế kỷ 20 - 21): Thống kê Bayes và các kỹ thuật machine learning như học máy, học sâu, và học tăng cường đã thúc đẩy khả năng dự báo thông qua việc xử lý dữ liệu phức tạp và tìm ra các mẫu ẩn.

- Dự báo trong thời đại số hóa (Hiện nay): Với sự gia tăng mạnh mẽ về khả năng tính toán, khối lượng dữ liệu khổng lồ, và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bài toán dự báo đang trở nên càng quan trọng và phức tạp hơn. Các công nghệ mới như big data analytics, deep learning, và dự báo dựa trên mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới trong lĩnh vực này.

- Trong suốt quá trình phát triển, bài toán dự báo đã chuyển từ việc dự đoán dựa trên sự quan sát đơn thuần đến việc sử dụng các phương pháp phức tạp để xác định mối quan hệ phức hợp và xu hướng từ dữ liệu. Lịch sử hình thành này thể hiện sự tiến bộ và tầm quan trọng của bài toán dự báo trong việc hỗ trợ quyết định và phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Bài toán dự báo là một trong những thách thức quan trọng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, nơi chúng ta cố gắng dự đoán giá trị của một biến mục tiêu trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố ảnh hưởng. Mục tiêu chính của bài toán dự báo là xây dựng một mô hình có khả năng hiểu và ứng dụng các mẫu, xu hướng và quy luật từ dữ liệu để thực hiện việc dự đoán một cách chính xác và đáng tin cậy.

Trong thời đại số hóa hiện nay, bài toán dự báo đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Sự phát triển của big data analytics cho phép thu thập và xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tạo ra cơ hội để tìm ra các mẫu và thông tin quan trọng từ dữ liệu này. Dự báo dựa trên mạng xã hội là một lĩnh vực mới nổi trong đó dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội được sử dụng để dự báo hành vi, xu hướng và tương tác của người dùng.

Tổng quan về lịch sử hình thành của bài toán dự báo cho thấy sự tiến bộ và quan trọng của nó trong việc hỗ trợ quyết định và phát triển trong nhiều lĩnh vực. Bài toán dự báo đã phát triển từ việc dự đoán dựa trên kinh nghiệm và quan sát đơn thuần đến việc sử dụng các phương pháp và công nghệ phức tạp để tìm hiểu và dự đoán dựa trên dữ liệu lịch sử.

### Tình hình phát triển của bài toán dự báo ở Việt Nam

Bài toán dự báo có sự ảnh hưởng to lớn tại cả Việt Nam. Dự báo giúp cải thiện quản lý, định hình chiến lược, và tối ưu hóa tài nguyên trong nhiều lĩnh vực. Có một số điểm đáng chú ý về tình hình phân tích dữ liệu tại Việt Nam:

- Phát triển đang ở giai đoạn đầu: Trong một số lĩnh vực, bài toán dự báo tại Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Việc áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và dự báo mới còn đang được tìm hiểu và thí nghiệm.

- Ứng dụng trong nông nghiệp và kinh tế: Tại Việt Nam, dự báo có ứng dụng quan trọng trong nông nghiệp, nhằm dự đoán thời tiết, mùa màng, và nhu cầu năng lượng. Nó cũng được áp dụng trong kinh tế, dự báo tăng trưởng GDP, lạm phát, và tỷ giá.

- Thách thức từ dữ liệu: Một thách thức cho việc dự báo tại Việt Nam là khả năng thu thập và quản lý dữ liệu chất lượng. Dữ liệu thường không đầy đủ và có thể gặp vấn đề về tính nhất quán và độ tin cậy.

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về phát triển của bài toán dự báo ở Việt Nam:

1. Thời kỳ tiền Công nghiệp và Cách mạng Công nghiệp: Trước thế kỷ 18 và trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp, dự báo ở Việt Nam cũng dựa trên các quan sát và tri thức truyền đạt qua thế hệ, tương tự như các nước khác. Những thông tin về thời tiết, thiên văn học và các hiện tượng tự nhiên được sử dụng để dự báo.

2. Thế kỷ 20 và Kỹ thuật số hoá: Với sự phát triển của máy tính và kỹ thuật số hoá, Việt Nam đã bắt kịp xu hướng sử dụng các phương pháp thống kê và mô hình hóa toán học để dự báo. Các ngành công nghiệp như tài chính, thương mại và sản xuất đã áp dụng các phương pháp này để dự báo xu hướng thị trường, tiêu thụ và sản xuất.

3. Thống kê Bayes và Kỹ thuật Machine learning: Thống kê Bayes và các kỹ thuật machine learning như học máy và học sâu đã được áp dụng rộng rãi trong bài toán dự báo ở Việt Nam. Các công ty và tổ chức nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp này để dự báo trong lĩnh vực tài chính, thương mại, y tế và nông nghiệp.

4. Sự phát triển của big data và dự báo dựa trên mạng xã hội: Việt Nam cũng đã nhận thấy tiềm năng của big data và dữ liệu từ mạng xã hội trong bài toán dự báo. Việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau như mạng xã hội, thiết bị cảm biến và các hệ thống thông tin công nghệ cao đang mở ra nhiều cơ hội mới trong việc dự báo tình hình và xu hướng.

### Tình hình phát triển của bài toán dự báo ở thế giới

Trong thế giới ngày nay, bài toán dự báo đang trở nên ngày càng quan trọng và phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh đến y tế và khoa học. Dưới đây là một số xu hướng và tình hình phát triển của bài toán dự báo ở thế giới:

* Sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình dự báo. Công nghệ này cho phép chúng ta xử lý các tập dữ liệu lớn và phức tạp, đồng thời cải thiện hiệu suất dự báo.

* Dự báo thời tiết.

Trong lĩnh vực thời tiết, việc dự báo chính xác và đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng hơn do ảnh hưởng lớn của thời tiết đến nhiều hoạt động, từ nông nghiệp đến giao thông và du lịch. Công nghệ mới như hệ thống dự báo thời tiết tự động và mô hình học sâu đang được phát triển để cải thiện chính xác của các dự báo.

* Dự báo tài chính.

Trong lĩnh vực tài chính, việc dự báo xu hướng thị trường, giá cổ phiếu và các chỉ số tài chính khác là rất quan trọng để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Các mô hình học máy và phân tích dữ liệu đang được áp dụng rộng rãi để dự báo và quản lý rủi ro trong các thị trường tài chính.

* Dự báo y tế.

Trong lĩnh vực y tế, việc dự báo các dịch bệnh, xu hướng sức khỏe cộng đồng và kết quả điều trị cá nhân có thể cứu sống hàng triệu người. Các công nghệ mới như phân tích dữ liệu di truyền và học máy đang được sử dụng để xây dựng các mô hình dự báo y tế tiên tiến.

* Dự báo về môi trường.


Trong mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, việc dự báo và đánh giá các tác động của các biến thay đổi môi trường là rất quan trọng. Công nghệ dự báo môi trường đang phát triển để cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý môi trường và chính phủ.

Tổng quan lại, bài toán dự báo đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng rộng lớn, với nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hàng ngày. Sự phát triển của công nghệ và khả năng xử lý dữ liệu lớn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho việc cải thiện chính xác và hiệu suất của các mô hình dự báo.

# CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ TẢ VÀ DỰ BÁO

## Giới thiệu tổng quan chương 2

Trong chương 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp phân tích mô tả và phân tích dự báo. Trong phương pháp phân tích mô tả, ta tìm hiểu về phân tích trên từng biến mà nhiều biến. Về phương pháp phân tích dự báo, ta tìm hiểu về các phương pháp phân tích hồi quy và phân tích dự báo, các mô hình và thuật toán có trong mỗi loại phân tích. Cuối cùng là kết luận chung cho chương 2.



Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát chương 2

## Phương pháp phân tích mô tả

### Phân tích mô tả

Phân tích mô tả là một phương pháp trong lĩnh vực thống kê và phân tích dữ liệu, nhằm mô tả và tóm tắt các đặc điểm chính của một tập dữ liệu một cách dễ hiểu và ngắn gọn. Mục tiêu của phân tích mô tả là giúp hiểu sâu hơn về dữ liệu mà chúng ta đang làm việc, nhận ra các đặc trưng quan trọng, và cung cấp một cái nhìn tổng quan về phân phối và biến đổi của dữ liệu.

Phân tích mô tả thường bao gồm các khía cạnh sau:

**- Thống kê tóm tắt:** Đây là các số liệu thống kê cơ bản như trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, và phân vị. Các số liệu này giúp ta hiểu về trung tâm và phân tán của dữ liệu.

**- Biểu đồ:** Biểu đồ thường được sử dụng để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan. Các biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, và biểu đồ hộp giúp ta thấy được sự phân bố và xu hướng của dữ liệu.

**- Phân phối dữ liệu:** Phân tích phân phối dữ liệu giúp ta hiểu về tỷ lệ xuất hiện của các giá trị khác nhau trong tập dữ liệu. Điều này có thể làm bằng cách tạo biểu đồ phân phối tần số hoặc xây dựng biểu đồ kernel density.

**- Kiểm tra sự tương quan:** Phân tích mô tả cũng có thể liên quan đến việc kiểm tra sự tương quan giữa các biến. Điều này có thể thực hiện bằng cách sử dụng biểu đồ tương quan hoặc tính toán hệ số tương quan Pearson.

**- Xác định điểm ngoại lệ:** Phân tích mô tả cũng giúp xác định các điểm dữ liệu ngoại lệ, tức là những giá trị rất khác biệt so với phần còn lại của dữ liệu.

**- Tổng kết và nhận xét:** Cuối cùng, phân tích mô tả thường đi kèm với việc tổng kết và nhận xét về các đặc điểm quan trọng của dữ liệu, những mẫu thú vị, và những điểm mạnh và điểm yếu của tập dữ liệu.

Phân tích mô tả giúp xây dựng một cái nhìn sâu hơn về tập dữ liệu ban đầu và tạo nền tảng cho các phân tích tiếp theo như dự báo, phân tích hồi quy, hay machine learning.

### Phương pháp phân tích trên từng biến

Khi thực hiện phân tích trên một biến (hoặc một thuộc tính), mục tiêu chính là hiểu rõ các đặc điểm cơ bản của biến đó. Điều này thường bao gồm xác định và xử lý các giá trị ngoại lai hoặc bất thường (Outliers). Đây là các giá trị dữ liệu mà rất khác biệt so với phần lớn các giá trị khác trong tập dữ liệu. Các giá trị ngoại lai có thể xuất hiện do lỗi nhập liệu, lỗi đo lường, hoặc đơn giản là do các sự kiện hiếm gặp.

Việc xác định các Outliers có vai trò quan trọng và là mắt xích liên kết giữa phân tích mô tả và phân tích hồi quy, bởi vì ta có thể tiến hành làm sạch những giá trị này tại công đoạn tiền xử lý dữ liệu của phân tích hồi quy. Cụ thể với từng loại dữ liệu khác nhau, ta sẽ phân tích như sau:

**Dữ liệu số:**

***- Biểu đồ Histogram:*** Biểu đồ hiển thị tần suất xuất hiện của các khoảng giá trị dữ liệu.

***- Các đại lượng thống kê:*** Bao gồm mean (trung bình), stdev (độ lệch chuẩn), median (trung vị), quartile (phân vị) ... Các giá trị này giúp mô tả trung bình, phương sai và phân phối của dữ liệu.

***- Biểu đồ Box & Whisker (Boxplot):*** Biểu đồ hiển thị tổng quan giá trị đó bao gồm các giá trị đại lượng thống kê đã tính được.

**Dữ liệu phi số:**

***- Bảng tần suất (Frequency table):*** Biểu đồ liệt kê các giá trị khác nhau của biến và số lần xuất hiện của mỗi giá trị.

***- Biểu đồ cột (Bar chart):*** Biểu đồ thể hiện tần suất của từng giá trị dữ liệu dưới dạng các cột đứng.

***- Biểu đồ hình tròn hoặc donut (Pie chart, Donut chart):*** Biểu đồ thể hiện phần trăm tần suất của từng giá trị trong tổng số.

### Phương pháp phân tích trên nhiều biến

Phân tích trên nhiều biến hướng tới việc hiểu mối quan hệ và tương tác giữa các biến trong tập dữ liệu. Điều này có thể giúp bạn phát hiện ra các mẫu, xu hướng hoặc tương quan có thể tồn tại giữa chúng.

Các mối liên hệ giữa các biến (Interrelationships) có thể là nhiều dạng khác nhau: Mối tương quan tuyến tính, tương quan không tuyến tính, tương quan ngược... Với mỗi mối liên hệ, ta có thể phân tích và tìm ra được cách các biến tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau.

Việc phân tích trên nhiều biến cũng có mối liên hệ mật thiết đến phân tích hồi quy khi giúp ta xác định được các giá trị ngoại lai của dữ liệu. Do là phân tích nhiều biến, vậy nên sẽ có 3 kiểu dữ liệu phân tích khác nhau: Số, phi số và hỗn hợp (cả số và phi số):

**Dữ liệu số:**

***+ Scatter Plot (Biểu đồ Scatter):*** Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa hai biến số. Mỗi điểm trên biểu đồ thể hiện một cặp giá trị của hai biến trên trục ngang và dọc. Biểu đồ này dùng để tìm kiếm sự tương quan giữa 2 biến số như tương quan tuyến tính hoặc không tuyến tính.

***+ Bảng dữ liệu thống kê (Statistical Summary Table):*** Tạo bảng để liệt kê các đại lượng thống kê (mean, median, stdev…) giữa các biến số của dữ liệu.

**Dữ liệu phi số:**

***+ Bảng dữ liệu thống kê (Statistical Summary Table):*** Cũng là bảng dữ liệu thống kê nhưng với giá trị phi số, đó sẽ chỉ có giá trị tần suất xuất hiện (mode) của dữ liệu.

**Dữ liệu hỗn hợp:**

**+ Bảng thống kê tổng hợp:** Đây là sự kết hợp giữa bảng dữ liệu thống kê của dữ liệu số và phi số. Sự kết hợp tổng quan này sẽ cho ta bao quát được phân bổ của dữ liệu.

**+ Biểu đồ Box-and-Whisker (Boxplot):** Được sử dụng để so sánh phân phối của một dữ liệu số với tần suất của một dữ liệu phi số. Biểu đồ này sẽ cho ta mối quan hệ mật thiết về sự ảnh hưởng của các giá trị phi số lên giá trị số được phân tích.

## Phương pháp phân tích dự báo

### Tổng quan về phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy là một tập hợp các phương pháp thống kê được sử dụng để ước tính các mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của mối quan hệ giữa các biến và để mô hình hóa mối quan hệ trong tương lai giữa chúng.

Phân tích hồi quy là một cách phân loại toán học để xác định biến nào trong số những biến đó thực sự có tác động. Nó trả lời các câu hỏi: Yếu tố nào quan trọng nhất? Cái nào có thể bỏ qua? Các yếu tố đó tương tác với nhau như thế nào? Và quan trọng nhất, chúng ta chắc chắn như thế nào về tất cả những yếu tố này?

Trong phân tích hồi quy, ta cần xác định một biến phụ thuộc – yếu tố chính mà ta đang cố gắng hiểu hoặc dự đoán. Phân tích hồi quy bao gồm một số biến thể, chẳng hạn như tuyến tính, nhiều tuyến tính và phi tuyến tính. Trong đó mô hình phổ biến là tuyến tính và nhiều tuyến tính. Đối với phân tích hồi quy phi tuyến, chúng thường được sử dụng cho các tập dữ liệu phức tạp hơn trong đó các biến phụ thuộc và độc lập thể hiện mối quan hệ phi tuyến.

### Các phương pháp phân tích hồi quy

Để phân tích hồi quy có rất nhiều phương pháp để phân tích. Dưới đây sẽ là một số phương pháp quan trọng dùng để phân tích hồi quy:

**- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** Hồi quy tuyến tính giả định rằng có một mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc (Y) và các biến độc lập (X). Ý tưởng chính là sử dụng các giá trị của các biến độc lập để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc. Mục tiêu của hồi quy tuyến tính là tìm ra các hệ số hồi quy sao cho hàm dự đoán tuyến tính đạt được sai số nhỏ nhất.

Công thức:

Hàm dự đoán tuyến tính có thể được biểu diễn bằng công thức sau:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε

Trong đó:

-Y là biến phụ thuộc (giá trị dự đoán)

-X1, X2, ..., Xn là các biến độc lập

-β0, β1, β2, ..., βn là các hệ số hồi quy (slope)

-ε là sai số ngẫu nhiên

Các loại hồi quy tuyến tính:

Hồi quy tuyến tính đơn biến: Chỉ có một biến độc lập (X) và một biến phụ

thuộc (Y). Đây là trường hợp đơn giản nhất của hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính đa biến: Có nhiều hơn một biến độc lập (X1, X2, ..., Xn) và một biến phụ thuộc (Y). Trong trường hợp này, mô hình hồi quy sẽ có nhiều hơn một hệ số hồi quy. Phương pháp ước lượng hệ số: Có nhiều phương pháp để ước lượng các hệ số hồi quy, bao gồm:

Phương pháp bình phương tối thiểu (OLS): Đây là phương pháp thông dụng nhất để ước lượng các hệ số hồi quy. Nó tìm ra các giá trị của các hệ số sao cho tổng bình phương của sai số là nhỏ nhất.

Phương pháp Gradient descent: Đây là một phương pháp tối ưu để tìm ra các giá trị của các hệ số bằng cách điều chỉnh chúng dựa trên đạo hàm của hàm mất mát.

Kiểm định và đánh giá:

Sau khi ước lượng các hệ số, cần kiểm tra mô hình để xác định tính chính xác và ý nghĩa của nó. Các phương pháp kiểm định và đánh giá bao gồm kiểm tra giả thuyết, kiểm tra F, kiểm tra t, R-square và RMSE (Root Mean Squared Error).

Các yếu điểm:

Mặc dù hồi quy tuyến tính là một công cụ mạnh trong phân tích thống kê, nó cũng có một số yếu điểm:

Giả định về mối quan hệ tuyến tính: Hồi quy tuyến tính giả định rằng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là tuyến tính. Nếu mối quan hệ không tuân theo mô hình tuyến tính, kết quả có thể không chính xác.

Quan sát và xử lý nhiễu: Nhiễu trong dữ liệu có thể ảnh hưởng đến kết quả của mô hình. Cần kiểm tra và xử lý nhiễu để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

**- Hồi quy Ridge (Ridge Regression):** Hồi quy Ridge là phiên bản cải tiến của hồi quy tuyến tính bằng cách thêm hệ số điều chuẩn l2 vào hàm mất mát. Điều này giúp kiểm soát độ phức tạp của mô hình và tránh tình trạng quá khớp (overfitting). Tuy ưu điểm là giảm overfitting và xử lý đa cộng tuyến, nhưng cần lựa chọn tham số điều chuẩn chính xác.

**- Hồi quy Lasso (Lasso Regression):** Hồi quy Lasso cũng cải tiến từ hồi quy tuyến tính, nhưng thay vì l2, nó sử dụng hệ số điều chuẩn l1 để thúc đẩy một số hệ số về 0. Điều này dẫn đến lựa chọn biến tự động và giảm biến quan trọng. Lasso giải quyết vấn đề "chọn biến" nhưng cần phải có tham số điều chuẩn chính xác.

### Tổng quan về phân tích phân loại

Phân tích phân loại là một phương pháp quan trọng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và máy học, giúp tổ chức và phân loại các đối tượng vào các nhóm khác nhau dựa trên các đặc điểm hoặc thuộc tính của chúng. Các khái niệm cơ bản như thuộc tính, nhãn, và mô hình phân loại là các yếu tố quan trọng trong quá trình này. Bằng cách sử dụng các thuật toán và kỹ thuật phân loại, chúng ta có thể xây dựng các mô hình có khả năng dự đoán nhãn cho các mẫu mới với độ chính xác cao. Qua quá trình huấn luyện và kiểm định, chúng ta có thể đánh giá và cải thiện hiệu suất của mô hình, từ đó áp dụng phân tích phân loại vào nhiều lĩnh vực thực tiễn như nhận dạng hình ảnh, dự đoán tín dụng, hoặc phân loại văn bản.

### Các phương pháp phân tích phân loại

Để phân tích phân loại có rất nhiều phương pháp để phân tích. Dưới đây sẽ là một số phương pháp quan trọng dùng để phân tích phân loại.


**- Hồi quy Logistic (Logistic Regression):** Hồi quy logistic là một phương pháp phân tích thống kê được sử dụng rộng rãi để dự đoán xác suất của một sự kiện nhị phân dựa trên các biến độc lập. Dù tên gọi của nó có chứa từ "hồi quy", hồi quy logistic thực ra là một thuật toán phân loại, không phải là một phương pháp hồi quy truyền thống. Phương pháp này thường được áp dụng khi biến mục tiêu hoặc nhãn chỉ nhận một trong hai giá trị, thường là 0 và 1. Hồi quy logistic sử dụng hàm logistic để biểu diễn xác suất của sự kiện xảy ra, đảm bảo rằng giá trị xác suất luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1, phù hợp với tính chất xác suất. Thuật toán tối ưu hóa các tham số của mô hình bằng cách sử dụng phương pháp cực đại ước lượng hợp lý, mục tiêu là tìm ra bộ tham số tối ưu để mô hình có khả năng dự đoán xác suất tốt nhất. Hồi quy logistic là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y học, tài chính, marketing và khoa học xã hội.

**- SVM (Support Vector Machine):**

Hỗ trợ Vector Machine hay SVM là một trong những thuật toán Học có Giám sát phổ biến nhất, được sử dụng cho các bài toán Phân loại cũng như Hồi quy. Tuy nhiên, chủ yếu, nó được sử dụng cho các vấn đề Phân loại trong Học máy.

Mục tiêu của thuật toán SVM là tạo đường hoặc ranh giới quyết định tốt nhất có thể tách không gian n chiều thành các lớp để chúng ta có thể dễ dàng đặt điểm dữ liệu mới vào đúng danh mục trong tương lai. Ranh giới quyết định tốt nhất này được gọi là siêu phẳng.

SVM chọn các điểm / vec-tơ cực hạn giúp tạo siêu phẳng. Những trường hợp cực đoan này được gọi là vec-tơ hỗ trợ, và do đó thuật toán được gọi là Máy vectơ hỗ trợ. Hãy xem xét sơ đồ dưới đây, trong đó có hai danh mục khác nhau được phân loại bằng cách sử dụng ranh giới quyết định hoặc siêu phẳng:



Hình 2.2: Thuật toán máy hỗ trợ vec-tơ ( SVM).

* Giải thích về SVM

Máy vec-tơ hỗ trợ là một thuật toán học có giám sát để sắp xếp dữ liệu thành hai loại. Nó được đào tạo với một loạt dữ liệu đã được phân loại thành hai loại, xây dựng mô hình như nó được đào tạo ban đầu. Nhiệm vụ của thuật toán SVM là[xác định loại điểm dữ liệu](https://luanvanhay.org/tin-hot/xu-ly-so-lieu-phan-tich-stata-spss-r-eviews-nhanh-chong/) mới thuộc về loại nào. Điều này làm cho SVM trở thành một loại bộ phân loại tuyến tính không nhị phân.

Một thuật toán SVM không chỉ nên đặt các đối tượng vào các danh mục mà còn phải đặt lề giữa chúng trên một biểu đồ càng rộng càng tốt.

Một số ứng dụng của SVM bao gồm:

* Phân loại văn bản và siêu văn bản.
* Phân loại hình ảnh.
* Nhận dạng các ký tự viết tay.
* Khoa học sinh học, bao gồm phân loại protein.
* Các loại thuật toán hỗ trợ máy vec-tơ
* **SVM tuyến tính: SVM** tuyến tính được sử dụng cho dữ liệu có thể phân tách tuyến tính, có nghĩa là nếu một tập dữ liệu có thể được phân loại thành hai lớp bằng cách sử dụng một đường thẳng duy nhất, thì dữ liệu đó được gọi là dữ liệu có thể phân tách tuyến tính và bộ phân loại được sử dụng gọi là bộ phân loại SVM tuyến tính.
* **SVM phi tuyến tính: SVM** phi tuyến tính được sử dụng cho dữ liệu được phân tách không theo tuyến tính, có nghĩa là nếu tập dữ liệu không thể được phân loại bằng cách sử dụng một đường thẳng, thì dữ liệu đó được gọi là dữ liệu phi tuyến tính và bộ phân loại được sử dụng được gọi là Không bộ phân loại SVM tuyến tính.
* Siêu phẳng và Vectơ hỗ trợ trong thuật toán SVM

**Siêu phẳng:** Có thể có nhiều đường / ranh giới quyết định để phân tách các lớp trong không gian n chiều, nhưng chúng ta cần tìm ra ranh giới quyết định tốt nhất giúp phân loại các điểm dữ liệu. Ranh giới tốt nhất này được gọi là siêu phẳng của SVM.

Kích thước của siêu phẳng phụ thuộc vào các tính năng có trong tập dữ liệu, có nghĩa là nếu có 2 đặc điểm (như trong hình) thì siêu phẳng sẽ là một đường thẳng. Và nếu có 3 [đặc điểm](https://luanvanhay.org/dich-vu/nghien-cuu-dinh-tinh-2022-nghien-cuu-dinh-luong/) thì siêu phẳng sẽ là mặt phẳng 2 chiều.

Chúng tôi luôn tạo siêu phẳng có lề tối đa, nghĩa là khoảng cách tối đa giữa các điểm dữ liệu.


**Hỗ trợ Vectơ:**

Các điểm dữ liệu hoặc vectơ gần nhất với siêu phẳng và ảnh hưởng đến vị trí của siêu phẳng được gọi là Vectơ hỗ trợ. Vì những vectơ này hỗ trợ siêu phẳng, do đó được gọi là vectơ Hỗ trợ.

* SVM hoạt động như thế nào?

**SVM tuyến tính:**

Hoạt động của thuật toán SVM có thể được hiểu bằng cách sử dụng một ví dụ. Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu có hai thẻ (xanh lá cây và xanh lam), và tập dữ liệu có hai đặc điểm x1 và x2. Chúng tôi muốn một bộ phân loại có thể phân loại cặp tọa độ (x1, x2) theo màu xanh lục hoặc xanh lam. Hãy xem xét hình ảnh dưới đây:



Hình 2.3: Thuật toán SVM tuyến tính.

Vì nó là không gian 2 chiều nên chỉ cần sử dụng một đoạn thẳng, chúng ta có thể dễ dàng tách hai lớp này. Nhưng có thể có nhiều dòng có thể phân tách các lớp này. Hình nó như hình 2.

**- Cây quyết định (Decision Tree)**


Cây quyết định ([Decision Tree](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/decision-tree/)) là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật. Các thuộc tính của đối tượngncó thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau như Nhị phân (Binary), Định danh (Nominal), Thứ tự (Ordinal), Số lượng (Quantitative) trong khi đó thuộc tính phân lớp phải có kiểu dữ liệu là Binary hoặc Ordinal.

Tóm lại, cho dữ liệu về các đối tượng gồm các thuộc tính cùng với lớp (classes) của nó, cây quyết định sẽ sinh ra các luật để dự đoán lớp của các dữ liệu chưa biết.

Ta hãy xét một ví dụ 1 kinh điển khác về cây quyết định. Giả sử dựa theo thời tiết mà các bạn nam sẽ quyết định đi đá bóng hay không?

Những đặc điểm ban đầu là: Thời tiết, Độ ẩm, Gió.

Dựa vào những thông tin trên, bạn có thể xây dựng được mô hình như sau:



Hình 2.4: Mô hình cây quyết định.

Dựa theo mô hình trên, ta thấy:

Nếu trời nắng, độ ẩm bình thường thì khả năng các bạn nam đi chơi bóng sẽ cao. Còn nếu trời nắng, độ ẩm cao thì khả năng các bạn nam sẽ không đi chơi bóng.

* Thuật toán Cây quyết định (Decision Tree)
* Thuật toán ID3.

Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của thuật toán cây quyết định thông qua thuật toán đơn giản ID3.

ID3 (J. R. Quinlan 1993) sử dụng phương pháp tham lam tìm kiếm từ trên xuống thông qua không gian của các nhánh có thể không có backtracking. ID3 sử dụng [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) và Information Gain để xây dựng một cây quyết định.


Ta xét ví dụ 2:

Bạn muốn xem xét sự thành công của một bộ phim thông qua hai yếu tố: diễn viên chính của phim và thể loại phim:

Bảng 2.1: Bảng mô tả dữ liệu

| Lead Actor | Genre | Hit(Y/N) |
| --- | --- | --- |
| Amitabh Bacchan | Action | Yes |
| Amitabh Bacchan | Fiction | Yes |
| Amitabh Bacchan | Romance | No |
| Amitabh Bacchan | Action | Yes |
| Abhishek Bacchan | Action | No |
| Abhishek Bacchan | Fiction | No |
| Abhishek Bacchan | Romance | Yes |

Giả sử, bạn muốn xác định độ thành công của bộ phim chỉ trên 1 yếu tố, bạn sẽ có hai cách thực hiện sau: qua diễn viên chính của phim và qua thể loại phim.



Hình 2.5: Hai phương pháp xác định độ thành công.

Qua sơ đồ, ta có thể thấy rõ ràng ràng, với phương pháp thứ nhất, ta phân loại được rõ ràng, trong khi phương pháp thứ hai, ta có một kết quả lộn xộn hơn. Và tương tự, cây quyết định sẽ thực hiện như trên khi thực hiện việc chọn các biến.

Có rất nhiều hệ số khác nhau mà phương pháp cây quyết định sử dụng để phân chia. Dưới đây, tôi sẽ đưa ra hai hệ số phổ biến là Information Gain và Gain Ratio (ngoài ra còn hệ số Gini).

* Entropy trong Cây quyết định (Decision Tree)

[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) là thuật ngữ thuộc Nhiệt động lực học, là thước đo của sự biến đổi, hỗn loạn hoặc ngẫu nhiên. Năm 1948, Shannon đã mở rộng khái niệm [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) sang lĩnh vực nghiên cứu, thống kê với công thức như sau:


Với một phân phối xác suất của một biến rời rạc x có thể nhận n giá trị khác nhau x1,x2,…,xn.

Giả sử rằng xác suất để x nhận các giá trị này là pi=p(x=xi).

Ký hiệu phân phối này là p=(p1 ,p2 ,…,pn). [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) của phân phối này được định nghĩa là:                H(p)=  – ∑nn=1 pi log(pi)

Giả sử bạn tung một đồng xu, [entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) sẽ được tính như sau:

H = -[0.5 ln(0.5) + 0.5 ln(0.5)]



Hình 2.6: Hàm Entropy.

Hình vẽ trên biểu diễn sự thay đổi của hàm [entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/). Ta có thể thấy rằng, [entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) đạt tối đa khi xác suất xảy ra của hai lớp bằng nhau.

P tinh khiết: pi = 0 hoặc pi = 1.

P vẩn đục: pi = 0.5, khi đó hàm [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) đạt đỉnh cao nhất.

* Information Gain trong Cây quyết định (Decision Tree).

Information Gain dựa trên sự giảm của hàm [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) khi tập dữ liệu được phân chia trên một thuộc tính. Để xây dựng một cây quyết định, ta phải tìm tất cả thuộc tính trả về Infomation gain cao nhất.

Để xác định các nút trong mô hình cây quyết định, ta thực hiện tính Infomation Gain tại mỗi nút theo trình tự sau:

* Bước 1: Tính toán hệ số [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) của biến mục tiêu S có N phần tử với Nc phần tử thuộc lớp c cho trước:
  + - * + H(S)=  – ∑cc=1 (Nc/N) log(Nc/N)
* Bước 2: Tính hàm số [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) tại mỗi thuộc tính: với thuộc tính x, các điểm dữ liệu trong S được chia ra K child node S1, S2, …, SK với số điểm trong mỗi child node lần lượt là m1, m2 ,…, mK , ta có:
  + - * + H(x, S) = ∑Kk=1 (mk / N) \* H(Sk )
* Bước 3: Chỉ số Gain Information được tính bằng:
  + - * + G(x, S) = H(S) – H(x,S)

Với ví dụ 2 trên, ta tính được hệ số [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) như sau:

[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)Parent = -(0.57\*ln(0.57) + 0.43\*ln(0.43)) = 0.68

Hệ số [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) theo phương pháp chia thứ nhất:

[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)left = -(.75\*ln(0.75) + 0.25\*ln(0.25))  = 0.56  
[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)right = -(.33\*ln(0.33) + 0.67\*ln(0.67)) = 0.63

Ta có thể tính hệ số Information Gain như sau:

Information Gain = 0.68 – (4\*0.56 + 3\*0.63)/7 = 0.09

Hệ số [Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) với phương pháp chia thứ hai như sau:

[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)left = -(.67\*ln(0.67) + 0.33\*ln(0.33))  = 0.63  
[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)middle = -(.5\*ln(0.5) + 0.5\*ln(0.5))  = 0.69  
[Entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/)right = -(.5\*ln(0.5) + 0.5\*ln(0.5))  = 0.69

Hệ số Information Gain:

Information Gain = 0.68 – (3\*0.63 + 2\*0.69 + 2\*0.69)/7 = 0.02

So sánh kết quả, ta thấy nếu chia theo phương pháp 1 thì ta được giá trị hệ số Information Gain lớn hơn gấp 4 lần so với phương pháp 2. Như vậy, giá trị thông tin ta thu được theo phương pháp 1 cũng nhiều hơn phương pháp 2.

* Thuật toán C4.5.

Thuật toán C4.5 là thuật toán cải tiến của ID3.

Trong thuật toán ID3, Information Gain được sử dụng làm độ đo. Tuy nhiên, phương pháp này lại ưu tiên những thuộc tính có số lượng lớn các giá trị mà ít xét tới những giá trị nhỏ hơn. Do vậy, để khắc phục nhược điểm trên, ta sử dụng độ đo Gain Ratio (trong thuật toán C4.5) như sau:

Đầu tiên, ta chuẩn hoá information gain với trị thông tin phân tách (split information):

https://trituenhantao.io/wp-content/uploads/2020/04/Formula-10.jpg

Trong đó: Split Info được tính như sau:

https://trituenhantao.io/wp-content/uploads/2020/04/Formula-11.jpg

Giả sử chúng ta phân chia biến thành n nút cón và Di đại diện cho số lượng bản ghi thuộc nút đó. Do đó, hệ số Gain Ratio sẽ xem xét được xu hướng phân phối khi chia cây.

Áp dụng cho ví dụ trên và với cách chia thứ nhất, ta có:

Split Info = – ((4/7)\*log2(4/7)) – ((3/7)\*log2(3/7)) = 0.98

Gain Ratio = 0.09/0.98 = 0.092

Tiêu chuẩn dừng:

Trong các thuật toán [Decision tree](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/decision-tree/), với phương pháp chia trên, ta sẽ chia mãi các node nếu nó chưa tinh khiết. Như vậy, ta sẽ thu được một tree mà mọi điểm trong tập huấn luyện đều được dự đoán đúng (giả sử rằng không có hai input giống nhau nào cho output khác nhau). Khi đó, cây có thể sẽ rất phức tạp (nhiều node) với nhiều leaf node chỉ có một vài điểm dữ liệu. Như vậy, nhiều khả năng [overfitting](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/) sẽ xảy ra.

Để tránh trường họp này, ta có thể dừng cây theo một số phương pháp sau đây:

* Nếu node đó có [entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) bằng 0, tức mọi điểm trong node đều thuộc một class.
* Nếu node đó có số phần tử nhỏ hơn một ngưỡng nào đó. Trong trường hợp này, ta chấp nhận có một số điểm bị phân lớp sai để tránh [overfitting](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/). Class cho leaf node này có thể được xác định dựa trên class chiếm đa số trong node.
* Nếu khoảng cách từ node đó đến root node đạt tới một giá trị nào đó. Việc hạn chế chiều sâu của tree này làm giảm độ phức tạp của tree và phần nào giúp tránh [overfitting](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/).
* Nếu tổng số leaf node vượt quá một ngưỡng nào đó.
* Nếu việc phân chia node đó không làm giảm [entropy](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/entropy/) quá nhiều (information gain nhỏ hơn một ngưỡng nào đó).

Ngoài ra, ta còn có phương pháp [cắt tỉa cây](https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_pruning).

* Ưu / nhược điểm của thuật toán cây quyết định
* Ưu điểm:

Cây quyết định là một thuật toán đơn giản và phổ biến. Thuật toán này được sử dụng rộng rãi bới những lợi ích của nó:

Mô hình sinh ra các quy tắc dễ hiểu cho người đọc, tạo ra bộ luật với mỗi nhánh lá là một luật của cây.

Dữ liệu đầu vào có thể là là dữ liệu missing, không cần chuẩn hóa hoặc tạo biến giả.

Có thể làm việc với cả dữ liệu số và dữ liệu phân loại.

Có thể xác thực mô hình bằng cách sử dụng các kiểm tra thống kê.

Có khả năng là việc với dữ liệu lớn.

* Nhược điểm:

Kèm với đó, cây quyết định cũng có những nhược điểm cụ thể:

Mô hình cây quyết định phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu của bạn. Thạm chí, với một sự thay đổi nhỏ trong bộ dữ liệu, cấu trúc mô hình cây quyết định có thể thay đổi hoàn toàn.

Cây quyết định hay gặp vấn đề [overfitting](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/).

**- Naive Bayes (Ngây thơ)**

Naive Bayes là một thuật toán học máy phổ biến được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại. Thuật toán này dựa trên định lý Bayes và giả định "ngây thơ" (naive) về sự độc lập giữa các đặc trưng. Ý tưởng chính của Naive Bayes là tính toán xác suất của một mẫu dữ liệu thuộc vào từng lớp dựa trên các đặc trưng của mẫu đó. Giả định ngây thơ giả định rằng các đặc trưng độc lập với nhau, tức là sự xuất hiện hoặc vắng mặt của một đặc trưng không ảnh hưởng đến sự xuất hiện hoặc vắng mặt của các đặc trưng khác. Naive Bayes được áp dụng rộng rãi trong các vấn đề phân loại văn bản như phân tích cảm xúc, phân loại thư rác, phân loại văn bản tự nhiên, v.v. Nó cũng thường được sử dụng trong các bài toán phân loại hồi quy như dự đoán giá trị của một biến dự báo dựa trên các đặc trưng khác. Mặc dù Naive Bayes có giả định ngây thơ đơn giản, nhưng nó thường cho kết quả tốt và hoạt động hiệu quả trên các tập dữ liệu lớn. Đặc tính này làm cho Naive Bayes trở thành một trong những lựa chọn phổ biến trong học máy, đặc biệt là khi xử lý các tập dữ liệu lớn và có nhiều đặc trưng.

## Kết luận chương 2


Chương 2 đã trình bày các phương pháp kỹ thuật, cụ thể là phương pháp phân tích mô tả, phương pháp phân tích hồi quy, phân loại và các công cụ thực hiện bài toán. Đồng thời lựa chọn được phương pháp phân tích như hồi quy tuyến tính, hồi quy Lasso, hồi quy Ridge, và ngôn ngữ Python để thực hiện thực nghiệm trên bài toán hồi quy.

Bên cạnh đó, đối với bài toán phân loại, ta cũng chọn lọc được 4 phương pháp phân tích quen thuộc và có hiệu quả khá cao để tiến hành thực nghiệm như phương pháp hồi quy Logistic, Support Vector Machine, Cây quyết định (Decision Tree), Naive Bayes (Ngây thơ). Ta sẽ tiến hành áp dụng những phương pháp trên bằng công cụ Python để có thể thấy được độ hiệu quả của mô hình qua những thông số đánh giá dành riêng cho từng bài toán.

# PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG CÔNG CỤ PYTHON

## Giới thiệu tổng quan chương 3

Trong chương 3, chúng ta sẽ sử dụng công cụ phổ biến nhất hiện nay để phân tích dữ liệu, đó chính là Python. Ta sẽ tiến hành phân tích mô tả và phân tích dự báo bằng python.




Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát chương 3.

## Phân tích mô tả bằng python

### Phân tích thống kê mô tả bằng python


Phân tích mô tả là quá trình sử dụng các kỹ thuật thống kê và trực quan hóa dữ liệu để khám phá và hiểu rõ về tính chất của một tập dữ liệu. Mục tiêu chính của phân tích mô tả là cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu, từ đó giúp người phân tích đưa ra các nhận định, kỹ thuật, và quyết định có ý nghĩa. Ở đây, ta sẽ tiến hành phân tích thống kê để đo lường sự phân phối của dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu bằng python để xem được các tần suất cũng như sự phụ thuộc của tập dữ liệu.

Đầu tiên sẽ tiến hành phân tích trên tập ‘Stock.csv’, dưới đây là tổng quan về bộ dữ liệu.



Hình 3.2: Dữ liệu về tập Stock.csv.

Khi đã đọc được dữ liệu bằng thư viện pandas của python, ta bắt đầu phân tích bằng cách xem thông tin của tập dữ liệu, kích cỡ, tên của những thuộc tính có trong bộ dữ liệu đó.




Hình 3.3: Tra cứu thông tin của tập dữ liệu.

Sử dụng thống kê mô tả (hàm describe) để tạo bảng thống kê mô tả về dữ liệu.



Hình 3.4: Thống kê mô tả về tập dữ liệu.

Thay vì sử dụng hàm có sẵn, ta có thể thống kê dữ liệu như min, max, median cho các cột dữ liệu dạng số tùy ý. Dưới đây là ví dụ về thống kê cho cột ‘High’ bằng các câu lệnh thống kê độc lập.




Hình 3.5: Thống kê mô tả về tập dữ liệu bằng câu lệnh độc lập.

### Trực quan hóa dữ liệu bằng python

Trực quan hóa dữ liệu là quá trình quan trọng trong phân tích dữ liệu, nơi chúng ta chuyển đổi các dữ liệu số thành các biểu đồ và đồ thị để hiểu và trình bày thông tin một cách dễ hiểu và rõ ràng. Bằng cách sử dụng các biểu đồ và đồ thị, chúng ta có thể khám phá mối quan hệ, xu hướng và biến động trong dữ liệu một cách trực quan và mạch lạc. Việc trực quan hóa dữ liệu thường được áp dụng trên tập dữ liệu dạng số. Dưới đây là một số loại biểu đồ phổ biến thường được sử dụng trong trực quan hóa dữ liệu:

**Biểu đồ đường (Line Chart):** Biểu đồ đường được sử dụng để thể hiện sự thay đổi của một biến qua thời gian hoặc các giá trị liên tục khác. Đây là một công cụ mạnh mẽ để nhận diện xu hướng và biến động trong dữ liệu.



Hình 3.6: Trực quan hóa với biểu đồ đường.

**Biểu đồ cột (Bar Chart):** Biểu đồ cột thường được sử dụng để so sánh các giá trị của các biến khác nhau hoặc của cùng một biến trong các nhóm khác nhau. Đây là một công cụ hiệu quả để thể hiện sự khác biệt và xu hướng trong dữ liệu.




Hình 3.7: Trực quan hóa với biểu đồ cột.

**Biểu đồ hộp và râu (Box and Whisker Plot):** Biểu đồ hộp và râu được sử dụng để trực quan hóa phân phối và biến động của một biến. Nó cho thấy các giá trị trung vị, phân vị và phạm vi của dữ liệu một cách dễ dàng.




Hình 3.8: Trực quan hóa với biểu đồ hộp.

**Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** Biểu đồ phân tán được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa hai biến. Nó cho phép chúng ta xác định mẫu và mối quan hệ tương quan giữa chúng.



Hình 3.9: Trực quan hóa với biểu đồ scatter.

**Biểu đồ heatmap (Heatmap):** Biểu đồ heatmap được sử dụng để hiển thị một ma trận bằng cách sử dụng các màu để biểu thị giá trị. Nó thường được sử dụng để hiển thị mật độ hoặc sự tương tác giữa các biến. Các loại biểu đồ này đều có ứng dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu và giúp chúng ta trình bày thông tin một cách dễ hiểu và hấp dẫn.



Hình 3.10: Trực quan hóa với biểu đồ heatmap.

## Phân tích dự báo bằng python


Phân tích dự báo là quá trình nghiên cứu và đánh giá các dữ liệu lịch sử và thông tin hiện tại để tạo ra các ước lượng hoặc dự báo về tương lai. Mục tiêu của phân tích dự báo là cung cấp thông tin dự đoán chính xác nhất có thể về các sự kiện, xu hướng hoặc biến động tiềm ẩn trong tương lai. Các kỹ thuật phân tích dự báo thường dựa vào một loạt các mô hình thống kê, kỹ thuật máy học và các công cụ khác để phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả.

Các bước chính trong quá trình phân tích dự báo bao gồm:

**Thu thập dữ liệu**: Thu thập dữ liệu lịch sử và dữ liệu hiện tại liên quan đến vấn đề hoặc hiện tượng cần dự báo. Ở đây, dữ liêu chúng ta sử dụng sẽ là bộ Stock.csv ở trên.


**Tiền xử lý dữ liệu**: Loại bỏ dữ liệu nhiễu, điền giá trị thiếu, chuẩn hóa dữ liệu để chuẩn bị cho quá trình phân tích.

Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra kiểu của dữ liệu, sau đó là kiểm tra khuyết và nhiễu nếu có.




Hình 3.11: Tiền xử lý dữ liệu trước khi chia.

Sau khi đã có 1 tập dữ liệu sạch, ta tiến hành chia dữ liệu theo tập X\_train, X\_test, y\_train, y\_test theo biến độc lập X và biến tùy chọn y theo train\_test\_spilit.



Hình 3.12: Chia dữ liệu.


Sau khi chia dữ liệu, ta sẽ chuẩn hóa tập dữ liệu X\_train và sau đó chuyển đổi X\_test theo X\_train. Ngoài ra, ta có thể lưu mô hình chuẩn hóa để sử dụng cho việc chuẩn hóa dữ liệu mới sau này.



Hình 3.13: Chuẩn hóa dữ liệu.


**Lựa chọn mô hình**: Chọn một hoặc nhiều mô hình phân tích phù hợp với loại dữ liệu và mục tiêu của dự báo. Với bài toán hồi quy, ta có các mô hình như Linear Regression, Ridge Regression, Lasso Regression. Còn với bài toán phân loại, ta có các mô hình như Logistic Regression, SVM, Naive Bayes… Với bộ dữ liệu Stock.csv là bài toán hồi quy, ta tiến hành huấn luyện trên 3 mô hình Linear Regression, Ridge Regression, Lasso Regression.

**Huấn luyện mô hình**: Sử dụng dữ liệu lịch sử để huấn luyện mô hình, tức là điều chỉnh các thông số của mô hình để nó có thể dự đoán chính xác các giá trị trong tương lai. Ta sử dụng những mô hình đã chọn để tiến hành huấn luyện mô hình.




Hình 3.14: Huấn luyện mô hình.

**Đánh giá mô hình**: Đánh giá hiệu suất của mô hình bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm định và đo lường hiệu suất. Đối với bài toán hồi quy, ta sử dụng các thông số như MAE, MSE, RMSE, R^2 để tiến hành đánh giá.



Hình 3.15: Đánh giá mô hình.

**Dự đoán và đánh giá**: Sử dụng mô hình đã huấn luyện để dự đoán các giá trị trong tương lai và đánh giá độ chính xác của dự đoán. Ta sẽ nhập vào tập dữ liệu cho biến độc lập X, lúc này dữ liệu sẽ đi qua mô hình chuẩn hóa đã lưu trước đó, sau đó sẽ được huấn luyện bởi mô hình được chọn.



Hình 3.16: Dự đoán trên tập dữ liệu mới.


**Triển khai và theo dõi**: Áp dụng kết quả của dự báo vào thực tế và theo dõi hiệu suất của dự báo để có thể cải thiện và điều chỉnh trong tương lai.

Phân tích dự báo có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, tài chính, marketing, y tế, và nhiều lĩnh vực khác để giúp các tổ chức và cá nhân ra quyết định và lập kế hoạch hiệu quả.

# XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

## Giới thiệu tổng quan chương 4

Chương 4 là chương nói về cách thiết kế nên phầm mềm ứng dụng, do vậy, chương này trước hết sẽ giới thiệu vêf framework được sử dụng. Sau đó sẽ tiến hành phân tích hệ thống bao gồm các mục lần lượt là: sơ đồ tổng quát, mô tả chi tiết use case, sau đó sẽ phân tích các use case đó. Tiếp theo sẽ tiến hành thiết kế hệ thống và mô tả các chức năng của hệ thống.



Hình 4.1: Sơ đồ tổng quát chương 4

## Giới thiệu framework sử dụng

**Giới thiệu về Streamlit**

Streamlit là một thư viện Python mạnh mẽ được thiết kế để tạo các ứng dụng web tương tác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với Streamlit, việc xây dựng giao diện người dùng cho dữ liệu và mô hình không còn là thách thức lớn nữa. Thay vì tập trung vào lập trình HTML hoặc CSS, bạn có thể tận hưởng sự phát triển nhanh chóng bằng cách sử dụng các hàm Python đơn giản để hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng.



Hình 4.2: Logo streamlit.

Streamlit không chỉ đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng web mà còn mang lại trải nghiệm linh hoạt cho người dùng cuối. Bạn có thể dễ dàng tích hợp biểu đồ, bảng và các thành phần tương tác khác vào ứng dụng của mình mà không cần kiến thức chuyên sâu về giao diện người dùng. Điều này làm cho Streamlit trở thành công cụ yêu thích của các nhà phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu và những người muốn nhanh chóng chia sẻ và triển khai các ứng dụng dựa trên Python một cách hiệu quả. Đồng thời, cộng đồng người dùng của Streamlit đang phát triển, cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ đáng kể cho những người mới làm quen với công nghệ.

**Khi nào thì nên sử dụng streamlit**

Streamlit thật sự đã tạo ra những thuận lợi rất lớn cho cộng đồng machine learning, giúp việc xây dựng một web app trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết trong khi chỉ mất cực ngắn để làm quen.

Mặc dù hầu hết các web app được xây dựng bởi Flask đều có thể transfer sang streamlit, framework này vẫn chưa thật sự hoàn thiện để thay thế được Flask. Tại sao lại vậy?

- Streamlit vẫn còn khá mới, và chưa thật sự đảm bảo được các vấn đề về bảo mật và an toàn cho hệ thống.

- Streamlit chưa hỗ trợ việc customize mạnh mẽ được như Flask (hoặc Django), hiện tại, nếu bạn muốn custom hoặc chỉnh sửa một method hiển thị theo ý bạn, bạn cần clone lại source của streamlit và chỉnh sửa trực tiếp trên source.


- Streamlit chưa hỗ trợ việc chuyển giao dữ liệu qua lại giữa các trang. Hiểu đơn giản là ví dụ bạn muốn truy cập vào trang xyz thì bạn cần vào trang login của xyz trước. Nhưng streamlit lại không đảm bảo được liên kết này.

Tóm lại, chỉ dùng streamlit:

* Cho dự án nhỏ, demo, PoC, ...
* Không yêu cầu quá cao về bảo mật
* Chỉ cần 1 trang dashboard duy nhất, không có quá nhiều trang liên kết đến nhau
* Chấp nhận layout mặc định của streamlit mà ko có nhu cầu custom quá nhiều.

## Phân tích thiết kế hệ thống

### Biểu đồ use case tổng quát



Hình 4.3: Biểu đồ use case tổng quát.

### Mô tả chi tiết use case

1. **Mô tả use case tải dữ liệu lên**

Bảng 4.1: Use Case tải dữ liệu lên

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC1 |
| **Tên use case** | Tải dữ liệu lên |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép lựa chọn dữ liệu từ thiết bị để tải lên |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Thiết bị của người dùng khởi động ứng dụng  thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng không tải dữ liệu lên thì sẽ dừng lại ở trang chủ ( Home) |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng tải được dữ liệu lên thành công và hiển thị tập dữ liệu lên mục ‘Home’ |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn vào nút ‘Browse files’ và chọn tập dữ liệu từ thiết bị |
| **Luồng sự kiện:**   1. Người dùng truy cập vào trang chủ của ứng dụng 2. Nhấn nút ‘Browse files’ để tải lên dữ liệu từ thiết bị 3. Dữ liệu hiển thị lên màn hình, ở mục ‘Home’. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

**2 . Mô tả use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm**

Bảng 4.2: use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC2 |
| **Tên use case** | Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xem hướng dẫn sử dụng phần mềm |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Thiết bị của người dùng khởi động ứng dụng  thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào ứng dụng và thấy được mục ‘Hướng dẫn sử dụng phần mềm’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn vào mục ‘Hướng dẫn sử dụng phần mềm’ và hiển thị ra văn bản hướng dẫn |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn vào mục ‘Hướng dẫn sử dụng phần mềm’. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang chủ của ứng dụng  2. Nhấn nút vào mục ‘Hướng dẫn sử dụng phần mềm’.  3. Văn bản hiển thị lên màn hình, ở mục ‘Home’. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

**3. Mô tả use case phân tích mô tả đơn biến**

Bảng 4.3: use case phân tích mô tả đơn biến.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC3 |
| **Tên use case** | Phân tích mô tả đơn biến |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xem thống kê mô tả bao gồm min, max,sum,mean,count null của 1 cột được chọn |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng truy cập thành công vào trang ‘Phân tích mô tả’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích mô tả. Khi người dùng chưa chọn 1 cột, sẽ mặc định là cột đầu tiên của tập dữ liệu |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn chọn 1 cột dữ liệu bất kỳ, sau khi chọn sẽ hiển thị lên thống kê của cột đó |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn vào mũi tên xuống và chọn cột tùy ý. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang trang ‘Phân tích mô tả’  2. Người dùng chọn 1 cột dữ liệu tùy ý sẽ hiển thị ra dữ liệu thống kê | |
| **Ngoại lệ:** Khi dữ liệu chưa được tải lên, giao diện của mục này sẽ không có gì cả. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case phân tích mô tả đa biến**

Bảng 4.4: use case phân tích mô tả đa biến.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC4 |
| **Tên use case** | Phân tích mô tả đa biến |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xem thống kê mô tả bao gồm của 1 hoặc nhiều cột |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng truy cập thành công vào trang ‘Phân tích mô tả’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích mô tả. Người dùng thấy được mục ‘Analys Data’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng tích chọn 1 loại tính năng phân tích bất kỳ, sau đó chọn các cột muốn phân tích. Sau khi chọn thành công, ấn nút ‘Analys’, dữ liệu sẽ hiển thị lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút ‘Analys’. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang trang ‘Phân tích mô tả’  2. Người dùng kích vào mục ‘Analys Data’  3. Người dùng tích chọn 1 loại tính năng phân tích, chọn 1 hoặc nhiều cột dữ liệu, ấn nút ‘Analys’  4. Dữ liệu được hiển thị ra màn hình | |
| **Ngoại lệ:** Không có. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case trực quan hóa dữ liệu**

Bảng 4.5: use case trực quan hóa dữ liệu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC5 |
| **Tên use case** | Trực quan hóa dữ liệu |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xem 6 loại biểu đồ đường, cột, hộp, scatter, heatmap, tròn dựa trên dữ liệu của các cột đã chọn |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng truy cập thành công vào trang ‘Phân tích mô tả’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích mô tả. Người dùng thấy được mục ‘Trực quan hóa dữ liệu’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng tích chọn 1 hoặc nhiều cột dữ liệu dữ liệu bất kỳ, các biểu đồ trên dashboard thay đổi theo những cột được chọn |
| **Kích hoạt** | Người dùng chọn 1 hoặc nhiều cột dữ liệu dữ liệu bất kỳ. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang trang ‘Phân tích mô tả’  2. Người dùng kích vào mục ‘Trực quan hóa dữ liệu’  3. Người dùng tích chọn 1 hoặc nhiều cột dữ liệu.  4. Biểu đồ thay đổi được hiển thị ra màn hình | |
| **Ngoại lệ:** Không có. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case phân tích dự báo**

Bảng 4.6: use case phân tích dự báo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC6 |
| **Tên use case** | Phân tích dự báo |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng chuyển hướng đến giao diện phân tích dự báo và hiển thị lên dữ liệu đã upload |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã upload dữ liệu lên thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn vào mục ‘Phân tích dự báo’ và hiển thị lên dữ liệu đã upload trên giao diện đó |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn vào mục ‘Phân tích dự báo’. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang chủ của ứng dụng  2. Nhấn nút vào mục ‘Phân tích dự báo’.  3. Màn hình hiển thị dữ liệu đã upload  4. - Trên dataframe được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dataframe được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị | |
| **Ngoại lệ:** Khi dữ liệu chưa được tải lên, giao diện của mục này sẽ không có gì cả. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case xử lý giá trị khuyết**

Bảng 4.7: use case xử lý giá trị khuyết.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC7 |
| **Tên use case** | Xử lý giá trị khuyết |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xử lý các giá trị khuyết của tập dữ liệu dạng số bằng phương pháp điền khuyết |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã truy cập thành công vào được trang ‘Phân tích dự báo’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục ‘Xử lý giá trị khuyết’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn vào mục ‘Xử lý giá trị khuyết’, sau đó chọn phương pháp điền khuyết tùy ý rồi ấn nút ‘Xử lý khuyết’, dữ liệu sau khi xử lý khuyết sẽ được hiển thị lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút ‘Xử lý khuyết’. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn nút vào mục ‘Xử lý giá trị khuyết’.  3. Người dùng chọn 1 trong 3 phương pháp điền khuyết  4. Người dùng ấn nút ‘Xử lý khuyết’  5. Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu sau khi điền khuyết lên màn hình.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case xử lý ngoại lai**

Bảng 4.8: use case xử lý ngoại lai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC8 |
| **Tên use case** | Xử lý giá trị ngoại lai |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xử lý các giá trị ngoại lai của 1 cột dữ liệu tùy chọn |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã truy cập thành công vào được trang ‘Phân tích dự báo’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục ‘Xử lý giá trị ngoại lai’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn vào mục ‘Xử lý giá trị ngoại lai’, sau đó chọn 1 cột dữ liệu bất kỳ để xử lý. Lúc này, sẽ hiện ra 2 mục “Giá trị nhỏ nhất” và “Giá trị lớn nhất” để người dùng nhập vào. Khi nhập xong, ấn nút ‘Thực hiện xử lý’, dữ liệu sẽ hiển thị lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Thực hiện xử lý” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn nút vào mục ‘Xử lý giá trị ngoại lai’.  3. Người dùng chọn 1 cột dữ liệu bất kỳ  4. Người dùng điền “Giá trị nhỏ nhất” và “Giá trị lớn nhất”  5. Người dùng ấn nút “Thực hiện xử lý”.  6. Dữ liệu sau khi xử lý được hiển thị lên màn hình.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Nếu trước đó có bước “Xử lý khuyết” thì sẽ thực hiện tiếp trên tập dữ liệu đã xử lý khuyết.  - Nếu trước đó không có bước ‘Xử lý khuyết’ thì sẽ thực hiện trên tập dữ liệu upload ban đầu (dạng số) | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case mã hóa dữ liệu**

Bảng 4.9: use case mã hóa dữ liệu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC9 |
| **Tên use case** | Mã hóa dữ liệu |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng mã hóa cột dữ liệu dạng chữ tùy chọn |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã truy cập thành công vào được trang ‘Phân tích dự báo’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục ‘Mã hóa dữ liệu dạng chữ’ |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn vào mục ‘Mã hóa dữ liệu dạng chữ’, sau đó chọn 1 cột dữ liệu dạng chữ bất kỳ để xử lý. Sau đó người dùng ấn nút “Mã hóa”, dữ liệu dạng chữ sẽ hiển thị lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Mã hóa”. |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn nút vào mục ‘Mã hóa dữ liệu dạng chữ’.  3. Người dùng chọn 1 cột dữ liệu dạng chữ bất kỳ  4. Người dùng ấn nút “Mã hóa”.  5. Dữ liệu sau khi mã hóa được hiển thị lên màn hình  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Nếu không có dữ liệu dạng chữ trong tập dữ liệu thì sẽ không thể chọn cột dữ liệu trong phần này | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case nối dữ liệu**

Bảng 4.10: use case nối dữ liệu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC10 |
| **Tên use case** | Nối dữ liệu |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng hợp nhất tập dữ liệu dạng số và chữ sau khi tiền xử lý |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã truy cập thành công vào được trang ‘Phân tích dự báo’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được nút “Nối 2 loại dữ liệu” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng ấn nút “Nối 2 loại dữ liệu” sẽ hiển thị lên data frame sau khi hợp nhất lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Nối 2 loại dữ liệu” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn nút “Nối 2 loại dữ liệu”.  3. hệ thống hiển thị dữ liệu đã hợp nhất trên màn hình.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Nếu trước đó có các bước “Xử lý khuyết”, “Xử lý ngoại lai”, “Mã hóa dữ liệu dạng chữ” thì dataframe sau khi nối sẽ gồm các dữ liệu sau khi xử lý từng bước.  - Nếu các bước trên chưa được thực hiện, data frame sau khi nối sẽ là data frame ban đầu được upload | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case chọn tập X và Y**

Bảng 4.11: use case chọn tập X và Y.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC11 |
| **Tên use case** | Chọn tập dữ liệu X và Y |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng chọn biến độc lập X và biến phụ thuộc Y |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã truy cập thành công vào được trang ‘Phân tích dự báo’ sau khi upload dữ liệu thành công |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục “Chọn tập X và Y” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng chọn 1 hoặc nhiều cột dữ liệu cho biến X và 1 cột dữ liệu cho biến Y |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Chia tập dữ liệu” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn và mục “chọn tập X và Y”  3. Người dùng chọn các cột dữ liệu cho biến X và Y.  4. Người dùng ấn nút “Chia tập dữ liệu”  5. Hệ thống hiển thị tập dữ liệu đã chia lên màn hình bao gồm X, X\_train, X\_test, Y, Y\_train. Y\_test.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Nếu trước đó có các bước tiền xử lý thì sẽ áp dụng trên tập dữ liệu đã được xử lý trước đó. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case chuẩn hóa dữ liệu**

Bảng 4.12: use case chuẩn hóa dữ liệu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC12 |
| **Tên use case** | Chuẩn hóa dữ liệu |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng chuẩn hóa tập X\_tran, sau đó chuyển đổi X\_test theo X\_train đã chuẩn hóa |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã thực hiện thành công bước “Chọn tập dữ liệu X và Y” |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục “Chuẩn hóa dữ liệu” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng chọn 1 phương pháp chuẩn hóa, sau đó ấn nút “Chuẩn hóa”, dữ liệu X\_train và X\_test sau khi chuẩn hóa sẽ hiển thị lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Chuẩn hóa” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn và mục “Chuẩn hóa dữ liệu”  3. Người dùng chọn 1 phương pháp chuẩn hóa tùy ý.  4. Người dùng ấn nút “Chuẩn hóa”  5. Hệ thống hiển thị tập dữ liệu đã chuẩn hóa lên màn hình.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng download, người dùng có thể download tập dữ liệu về máy khi click vào biểu tượng này.  - Trên dữ liệu được hiển thị có biểu tượng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong tập dữ liệu được hiển thị. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case chọn mô hình**

Bảng 4.13: use case chọn mô hình.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC13 |
| **Tên use case** | Chọn mô hình |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng chọn mô hình và thông số đánh giá phù hợp với mô hình đó |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã thực hiện thành công bước “Chuẩn hóa dữ liệu” |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục “Chọn mô hình” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng chọn 1 mô hình thuộc loại hồi quy hoặc phân loại, sau khi chọn xong mô hình sẽ hiện lên phần chọn thông số đánh giá phù hợp, chọn xong thống số, ấn nút “Huấn luyện” sẽ hiển thị thông số đánh giá lên màn hình. |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Huấn luyện” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn và mục “Chọn mô hình”  3. Người dùng chọn 1 mô hình thuộc loại hồi quy hoặc phân loại để phù hợp với bài toán.  3. Sau khi đã chọn mô hình sẽ hiển thị lên mục “Chọn thông số đánh giá” 4. Người dùng chọn thông số đánh giá  5. Người dùng ấn nút “Huấn luyện”  6. Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá lên màn hình. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case dự đoán dữ liệu mới**

Bảng 4.14: use case dự đoán dữ liệu mới.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC14 |
| **Tên use case** | Dự đoán dữ liệu mới |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng dự đoán kết quả dựa trên tập dữ liệu họ nhập vào |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã thực hiện thành công bước “Chọn mô hình” |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện phân tích dự báo, thấy được mục “Dự đoán với dữ liệu mới” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng nhập dữ liệu cho các cột, sau đó ấn nút “Dự báo” sẽ hiển thị kết quả dự báo lên màn hình |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn nút “Dự báo” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang phân tích dự báo  2. Nhấn và mục “Dự đoán với dữ liệu mới”,  3. Người dùng nhập dữ liệu cho từng cột.  4. Người dùng chọn ấn nút “Dự báo”  5. Hệ thống hiển thị kết quả sau khi dự báo lên màn hình. | |
| **Ngoại lệ:** Không có | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

1. **Mô tả use case lịch sử dự báo**


Bảng 4.15: use case lịch sử dự báo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã use case** | UC15 |
| **Tên use case** | Lịch sử dự báo |
| **Tóm tắt** | Use case này cho phép người dùng xem lại lịch sử của các lần dự báo trước đó và tải xuống dữ liệu lịch sử |
| **Actor** | Người dùng |
| **Tiền điều kiện** | Người dùng đã thực hiện thành công bước “Dự báo trên dữ liệu mới” |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Người dùng truy cập được vào giao diện “Lịch sử dự báo” |
| **Đảm bảo thành  công** | Người dùng xem được lịch sử của các lần dự báo trước đó và tải được dữ liệu dự báo |
| **Kích hoạt** | Người dùng ấn chọn mục “Lịch sử dự báo” |
| **Luồng sự kiện:**  1. Người dùng truy cập vào trang “Lịch sử dự báo”  2. Dữ liệu dự báo được hiển thị lên màn hình  3. Người dùng ấn nút “Lưu dữ liệu”  4. Dữ liệu được tải xuống | |
| **Ngoại lệ:** Nếu chưa có dữ liệu dữ báo thì mục này sẽ không có gì để hiển thị. | |
| **Hậu điều kiện:** Không có. | |

### Phân tích các use case


**1. Use case tải dữ liệu lên**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.4: Biểu đồ trình tự use case tải dữ liệu lên.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.5: Biểu đồ lớp phân tích use case tải dữ liệu lên.


**2. Use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.6: Biểu đồ trình tự xem hướng dẫn sử dụng.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.7: Use case xem hướng dẫn sử dụng phần mềm.


**3. Use case phân tích mô tả đơn biến**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.8: Biểu đồ trình tự use case phân tích đơn biến.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.9: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích đơn biến.


**4. Use case phân tích đa biến**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.10: Biểu đồ trình tự use case phân tích đa biến.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.11: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích đa biến.


**5. Use case trực quan hóa dữ liệu**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.12: Biểu đồ trình tự use case trực quan hóa dữ liệu.

* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.13: Biểu đồ lớp phân tích use case trực quan hóa dữ liệu.


**6. Use case phân tích dự báo**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.14: Biểu đồ trình tự use case phân tích dự báo.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.15: Biểu đồ lớp phân tích use case phân tích dự báo.


**7. Use case xử lý khuyết**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.16: Biểu đồ trình tự use case xử lý khuyết.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.17: Biểu đồ lớp phân tích use case xử lý khuyết.


**8. Use case xử lý ngoại lai**

* Biểu đồ trình tự use case:




Hình 4.18: Biểu đồ trình tự use case xử lý ngoại lai.

* Biểu đồ lớp phân tích:




Hình 4.19: Biểu đồ lớp phân tích use case xử lý ngoại lai.

**9. Use case mã hóa dữ liệu**

* Biểu đồ trình tự use case:
* 

Hình 4.20: Biểu đồ trình tự use case mã hóa dữ liệu.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.21: Biểu đồ lớp phân tích use case mã hóa dữ liệu.


**10. Use case nối dữ liệu**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.22: Biểu đồ trình tự use case nối dữ liệu.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.23: Biểu đồ lớp phân tích use case nối dữ liệu.


**11. Use case chia tập dữ liệu**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.24: Biểu đồ trình tự use case chọn tập X-Y.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.25: Biểu đồ lớp phân tích use case chọn tập X-Y.


**12. Use case chuấn hóa dữ liệu**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.26: Biểu đồ trình tự use case chuẩn hóa dữ liệu.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.27: Biểu đồ lớp phân tích use case chuẩn hóa dữ liệu.


**13. Use case chọn mô hình**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.28: Biểu đồ trình tự use case chọn mô hình.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.29: Biểu đồ lớp phân tích use case chọn mô hình

**14. Use case dự đoán trên dữ liệu mới**

* Biểu đồ trình tự use case:



Hình 4.30: Biểu đồ trình tự use case dự đoán dữ liệu.


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.31: Biểu đồ lớp phân tích use case dự đoán dữ liệu


**15. Use case lịch sử dự báo**

* Biểu đồ trình tự use case:




Hình 4.32: Biểu đồ trình tự use case lịch sử dự báo.

* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 4.33: Biểu đồ lớp phân tích use case lịch sử dự báo.


## Thiết kế giao diện hệ thống



Hình 4.34: Giao diện trang chủ của ứng dụng.

Để có thể tiến hành phân tích dữ liệu, thứ quan trong nhất chính là có được 1 tập dữ liệu để phân tích. Do đó, khi chưa upload dữ liệu lên, các giao diện được liên kết khác với trang chủ “Home” như “Phân tích mô tả”, “Phân tích dự báo”, “Lịch sử dự báo” sẽ không có dữ liệu để hiển thị.

Do vậy, khi upload dữ liệu thành công, ta mới có thể khám phá được nhiều tính năng hơn đến từ phần mềm.




Hình 4.35: Giao diện trang chủ của ứng dụng khí đã upload dữ liệu.

Khi đã upload dữ liệu, các liên kết trang khác sẽ hiển thị theo đúng chức năng của nó




Hình 4.36: Giao diện của tính năng phân tích mô tả.



Hình 4.37: Giao diện của tính năng phân tích dự báo.

Sau các lần dự báo, ta có thể tra cứu lịch sử và lưu lịch sử dự báo dưới dạng file json. Điều quan trọng hơn, dữ liệu này có thể được coi là một API public trên phần mềm giúp cho người dùng có thể download dữ liệu họ đã dự báo một cách dễ dàng.




Hình 4.38: Dữ liệu lịch sử dự báo.

## Các chức năng của hệ thống

Hệ thống có chức năng chính là phân tích dữ liệu bao gồm phân tích mô tả và phân tích dự báo dựa trên tập dữ liệu đơn giản mà người dùng upload lên. Hệ thống phù hợp những người bắt đầu làm quen với phân tích dữ liệu, làm quen với machine learning. Hệ thống là sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu, machine learning và trực quan hóa dữ liệu.

Với sự phát triển của AI cũng như ngày càng có một lượng lớn data được lưu hành, việc phân tích dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu (từ tập dữ liệu này để có thể có được một tập dữ liệu khác có giá trị hơn) đang ngày càng quan trọng và phát huy được nhiều vai trò hơn. Do vậy, hệ thống cũng cho phép người dùng lưu lại những tập dữ liệu sau khi chuyển đổi, chỉnh sửa, kết quả của tập dữ liệu sau khi áp dụng học máy để người dùng có thể thu được những kết quả thực sự có giá trị.

Đầu tiên, trang web sẽ chia làm 4 mục bao gồm “Home”, “Phân tích mô tả”, “Phân tích dự báo”, “Lịch sử dự báo”. Mỗi mục khi được click chuột sẽ chuyển hướng đến một giao diện khác nhau, phù hợp với chức năng của nó.




Hình 4.39: Chức năng upload dữ liệu




Hình 4.40: Source code optine menu

**Chức năng upload dữ liệu**

Nói về chức năng upload dữ liệu, chức năng này nằm ở mục ‘Home”, cho phép người dùng upload dữ liệu gốc muốn chỉnh sửa, phân tích lên trên web.



Hình 4.41: Chức năng upload dữ liệu.



Hình 4.42: Source code chức năng upload dữ liệu.


Sau khi upload dữ liệu thành công, ta chuyển đến mục “Phân tích mô tả”. Trong mục này, chức năng chính là để phân tích mô tả tập dữ liệu đã upload bao gồm phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu.

**Chức năng phân tích mô tả**

Trong phân tích mô tả, ta sẽ có 3 chức năng chính là: Phân tích thống kê đơn biến, phân tích thống kê đa biến, trực quan hóa dữ liệu. Phân tích thống kê đơn biến, ta tiến hành phân tích trên 1 cột dữ liệu đã chọn và hiển thị các thông số thống kê như min, max, sum, mean, count null lên màn hình. Để có thể thực hiện chức năng này, người dùng cần chọn cột dữ liệu để tiến hành phần tích. Nếu không có sự lựa chọn nào, hệ thống sẽ tự động chọn cột đầu tiên trong tập dữ liệu.





Hình 4.43: Chức năng phân tích mô tả đơn biến.




Hình 4.44: Source code chức năng phân tích mô tả đơn biến.

Phân tích thống kê đa biến, ta tiến hành phân tích trên 1 hoặc nhiều cột dữ liệu đã chọn và hiển thị các thông số thống kê như min, max, median, mean, mode, count null, Q1, Q2, Q3, IQR, variance, stdev, thống kê describe lên màn hình. Để có thể thực hiện chức năng này, người dùng cần chọn cột dữ liệu để tiến hành phân tích. Nếu không có sự lựa chọn nào về thông số thống kê, hệ thống sẽ tự động để là min. Nếu chưa có cột dữ liệu nào được lựa chọn, hệ thống sẽ không hiển thị nút “Analys”. Dữ liệu thống kê chỉ hiển thị khi nút “Analys” được kích hoạt.





Hình 4.45: Chức năng phân tích mô tả đa biến.




Hình 4.46: Source code chức năng phân tích mô tả đa biến.

Trực quan hóa dữ liệu là chức năng người dùng có thể xem được 6 loại biểu đồ dữ liệu bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ hộp, biểu đồ scatter, biểu đồ cột, biểu đồ heatmap, biểu đồ pie. Dựa trên 1 cột dữ liệu được hệ thống chọn randon, người dùng có thể thấy được 6 biểu đồ trên khi bắt đầu truy cập vào giao diện của mục “Phân tích mô tả”. Tuy nhiên, để có thể xem được biểu đồ của một hoặc nhiều cột trong tập dữ liệu đó, ta có thể chọn tên các cột ở mục “Trực quan hóa dữ liệu”.



.

Hình 4.47: Chức năng trực quan hóa dữ liệu.



Hình 4.48: Source code chức năng trực quan hóa dữ liệu.

**Phân tích dự báo**

Chức năng của phân tích dự báo sẽ bao gồm 3 phần chính, đó là tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và dự báo dựa trên tập dữ liệu mới. Chức năng của mục tiền xử lý dữ liệu sẽ bao gồm các bước :

Bước 1: Xử lý giá trị khuyết (trên giá trị số).


Bước 2: Loại bỏ ngoại lai (trên giá trị số).

Bước 3: Mã hóa dữ liệu dạng chữ.

Bước 4: Hợp nhất 2 dạng dữ liệu.


Bước 5: Chia tập dữ liệu X và Y.

Bước 6: Chuẩn hóa dữ liệu.




Hình 4.49: Chức năng tiền xử lý dữ liệu.

Sau khi đã chuẩn hóa dữ liệu thành công, lúc này ta có thể đưa tập dữ liệu vào huấn luyện. Lúc này, người dùng cần nhận định rõ bài toán của mình đang nằm ở bài toán hồi quy hay phân loại để có thể chọn được mô hình phù hợp. Sau khi chọn thành công mô hình, hệ thống sẽ hiển thị lên mục “chọn thông số đánh giá” phù hợp với loại bài toán để người dùng có thể xem được độ chính xác của mô hình mình vừa chọn.




Hình 4.50: Chức năng huấn luyện mô hình.



Hình 4.51: Source code chức năng huấn luyện mô hình.


Sau khi đã huấn luyện mô hình thành công, ta có thể tiến hành thực hiện dự báo trên tập dữ liệu mới. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị các ô text tương ứng với các cột dữ liệu đã chọn trong tập X trước đó để người dùng nhập dữ liệu và dự báo.




Hình 4.52: Dự báo trên tập dữ liệu mới.

**Lịch sử dự báo**

Lịch sử dư báo là chức năng hệ thống lưu lại lịch sử qua các lần dự báo trong 1 session. Dữ liệu dự báo sẽ được hiển thị với điều kiện có các kết quả dự báo. Người dùng có thể xem lịch sử này, thậm chí lưu nó dưới dạng file json để có được 1 tập dữ liệu mới có giá trị hơn.



Hình 4.53: Lịch sử dự báo dữ liệu.



Hình 4.54: Dữ liệu sau khi được lưu về máy.

# KẾT LUẬN

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp vừa qua đối với em là thời gian vô cùng thú vị. Em đã tìm hiểu được các kỹ thuật khác nhau của trí tuệ nhân tạo để có thể giải quyết bài toán phân tích dữ liệu. Ngoài ra, em còn có thể vận dụng được các kiến thức đã tích lũy qua quá trình học để có thể tạo nên được một sản phẩm giúp người dùng có thể thực hiện dễ dàng việc phân tích dữ liệu. Em đã học được kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian một cách hiệu quả, qua đó nâng cao khả năng học tập của em và sẽ là hành trang vững chắc giúp em bước ra ngoài môi trường giảng đường.

Em đã tìm hiểu nghiên cứu về dự án này và đây cũng là một sự sáng tạo của em khi đã xây dựng 1 sản phẩm của riêng mình, không trùng lặp ý tưởng nào trước đó và em đã tạo ra được cái riêng của riêng mình. Trong quả trình làm dự án, em đã học được rất nhiều thứ và cách thức nghiên cứu cũng như triển khai code của em cũng mạch lạc và rõ ràng hơn. Chúng em cảm ơn thầy Nguyễn Mạnh Cường đã đồng hành cùng em trong quá trình xây dựng đồ án, khiến kiến thức và sự sáng tạo được đi đúng hướng và đúng tiêu chuẩn đầu ra.

Hệ thống đã thành công khi đã phân tích và dự báo được trên các bộ dữ liệu cơ bản thuộc bài toán phân loại và hồi quy. Tuy vậy, do thời gian có hạn và tài nguyên hạn chế, nên hệ thống chưa được toàn vẹn khi chưa có giao diện đẹp, chưa thể thực hiện tốt trên các dữ liệu phức tạp, các chức năng còn hạn chế. Trong tương lai, em sẽ cố gắng phát triển hệ thống thêm nhiều tính năng và có thể đem vào áp dụng trong thị trường.

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Em xin chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong những nghiên cứu sắp tới.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hồi quy tuyến tính: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/linear-regression/>

[2]. Tìm hiểu mạng noron: <https://luanvan.co/luan-van/de-tai-tim-hieu-ve-mang-noron-kohonen-17394/>

[3]. Tìm hiểu về thuật toán cây quyết định: <https://www.123tailieufree.com/2016/01/su-dung-cay-quyet-dinh-de-phan-loai-du-lieu-nhieu.html>

[4]. Tìm hiểu về máy vecto hỗ trợ: <https://123docz.net/trich-doan/1300331-bo-phan-loai-vector-ho-tro-support-vector-machine-svm.htm>

[5] Thiết kế giao diện: <https://www.youtube.com/watch?v=pWxDxhWXJos>

<https://www.youtube.com/watch?v=7yAw1nPareM>

[6]. Tìm hiểu về streamlit: <https://docs.streamlit.io/>.

[7]. Hồi quy Ridge: <https://phamdinhkhanh.github.io/deepai-book/ch_ml/RidgedRegression.html>

<https://phamdinhkhanh.github.io/deepai-book/ch_ml/index_RidgedRegression.html>

<https://phamdinhkhanh.github.io/2020/08/13/ModelMetric.html>

[8]. Naive Bayes: <https://solieu.vip/ung-dung-thuat-toan-phan-loai-naive-bayes/>